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ABSTRAKT

Menaxhimi i sektorit publik ende mbetet sfidë për të gjitha qeveritë, e në veçanti për vendet
në zhvillim. Edhe më sfiduese mbetet matja e performancës së punës së tyre. Për t’i
përgjegjur thirrjeve të vazhduara për përmirësimin e përgjegjshmërisë së qeverive dhe
demonstrimit të vlerës së parave, në Amerikën e Veriut në shekullin XVIII dhe fillimet e
shekullit të XIX, u prezantua sistemi i menaxhimit të performancës, Armstrong (1995).
Kultura e matjes së performancës së qeverive, institucioneve dhe bizneseve u përhap për
kohë të shkurtër nëpër shumë vende të botës.

Niveli i performancës së shërbimeve të ofruara nga komunat e Republikës së Kosovës
matet me anën me 77 treguesve performancës. Përgjegjësia e mbikqyrjes së ofrimit të
shërbimeve të ofruara komunale i është dhënë Ministrisë së Administrimit të Pushtetit
Lokal përmes Rregullores nr. 02/2011, për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së
kryeministrit dhe ministrive (Qeveria e Kosovës, 2011). Për këtë qëllim Ministria e
lartëpërmendur ka zhvilluar Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale. Me anë të
këtij sistemi matet performanca e 38 komunave në baza vjetore. Varësisht nga niveli i
performancës së komunave, MAPL ndan mjete financiare nga fondi stimulues. Ky fond iu
shpërndahet vetëm komunave me nivel më të lartë të performancës.

Me anë të këtij studimi do të mundohemi të vlerësojmë funksionimin e Sistemit të
Menaxhimit ë Perofrmancës Komunale. Për të analizuar më në detaje sfidat dhe përparësitë
e këtij sistemi janë zhvilluar intervista me zyrtarë të nëntë komunave, zyrtarë të katër
ministrive, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të projktit DEMOS. Janë
përdorur intevistat gjysëm të strukturuara me qëllim që secilit të intevistuar t’i japim
mundësi të lirisë së shprehjes së mendimeve dhe përceptimeve të tyre. Plotësimin e
mëtutjeshëm të këtij hulumtimi e ka ndihmuar shumë edhe shqyrtimi i literaturës vendase
dhe të huaj, duke na dhënë një perspektivë më të gjerë për rëndësinë, sfidat dhe përparësitë
e menaxhimit të sektorit publik, e në veçanti në lidhje me rëndësinë e vendosjes së
objektivave dhe matjes së angazhimit rreth përmbushjes së tyre.

I

Të gjeturat dhe rekomandimet e dhënat në fund të këtij hulumtimi do të jenë të vlefshme
për të plotësuar dhe përmirësuar më tutje Sistemin e Menaxhimit të Performancës
Komunale.
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ABSTRACT

Managing the public sector still remains a challenge for all governments, and especially for
developing countries. Measuring their work performance remains even more challenging.
To respond to the on-going calls for improving government accountability and
demonstrating value for money, the performance management system was introduced in
North America in the 18th and early 19th centuries, Armstrong (1995). The culture of
measuring the performance of governments, institutions and businesses spread within a
short period of time across many countries of the world.

The level of performance of services delivered by the municipalities of the Republic of
Kosovo is measured by 77 performance indicators. The responsibility for overseeing the
delivery of municipal services was given to the Ministry of Local Government
Administration by Regulation No. 02/2011 on areas of administrative responsibility of the
Office of the Prime Minister and ministries (Government of Kosovo, 2011). To this end,
the above-mentioned Ministry has developed the Municipal Performance Management
System. This system measures the performance of 38 municipalities on an annual basis.
Depending on the level of performance of municipalities, MLGA allocates funds from the
incentive fund. This fund is distributed only to municipalities with the highest level of
performance.

Through this study we will try to evaluate the functioning of the Municipal Performance
Management System. In order to analyse in more detail, the challenges and advantages of
this system, interviews were conducted with officials of nine municipalities, officials of
four ministries, representatives of civil society and representatives of the DEMOS project.
Semi-structured interviews were used in order to give each interviewee the opportunity to
freely express their thoughts and perceptions. The further completion of this research has
been greatly helped by the domestic and foreign literature review, giving us a broader
perspective on the importance, challenges and advantages of public sector management,
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and in particular on the importance of setting objectives and measuring commitment to
meeting such objectives.
Findings and recommendations given at the end of this research will be valuable to further
complement and improve the Municipal Performance Management System.
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1.

HYRJE

Sistemi i Menaxhimit të Performancës ka qenë një nga zhvillimet më pozitive dhe më të
rëndësishme në fushën e menaxhimit që nga vitet e 80-ta (Armstrong, 1995). Matja e
performancës mund të realizohet në shumë forma dhe madhësi. Në nivel ndërkombëtar,
ekzistojnë rezultate për numër të madh të indekseve, në mënyrë që vendimarrësit të kenë
informata të mjatueshme për sektorin në të cilin veprojnë. Rezultatet e publikuara me
sisteme të krahasimit të performancës për sektorë të ndryshëm janë tërheqëse për qytarët
dhe akterët e tjerë, për të njohur trendin e përmirësimit të jetës dhe shërbimeve të vendit ku
jetojnë ose bëjnë biznes.
Treguesit e performancës shpeshherë përfshijnë volumin, cilësinë, efikasitetin dhe
rezultatet e ofrimit të shërbimeve të caktuara. Matja e performancës ka të bëjë me kulturën
institucionale që vlerëson planifikimin, llogaridhënien, dhe shfrytëzimin e informatave në
menaxhimin e organizatave publike dhe private (Federation of Canadian Municipalities,
2005)
Vetë qeveritë lokale përdorin një gamë të gjerë të sistemeve të matjes së performancës në
fushat e shërbimit, si: policia dhe shërbimet e zjarrit, mbeturinat, ujërat, ujërat e zeza,
rrugët, transporti, shëndeti, arsimi, strehimi, rekreacioni dhe shërbimet sociale. Këto matje
shërbejnë si mjet i rëndësishëm për të përmirësuar lidhjen në mes të qeverisë qendrore dhe
lokale dhe njëkohësisht mundëson angazhimin më të afërt në mes qeverive lokale dhe
qytetarëve (DEMOS, 2014).
Komunat e Republikës së Kosovës kanë kompetencat vetanake më të gjera në botën
moderne të qeverisjes lokale. Performanca e mirë në ofrimin e shërbimeve nga komunat e
Republikës së Kosovës dhe qeverisja e mirë, janë thelbësore për suksesin e Kosovës si një
shtet i ri dhe për cilësinë e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve të saj. Ashtu siç u janë besuar
përgjegjësi shumë të gjera komunave të Republikës së Kosovës, njëjtë i është besuar
Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) monitorimi dhe mbështetja e tyre
dhe me qëllim të përmirësimit të performancës.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal përmes Rregullores nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe ministrive, është përgjegjëse për
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mbikëqyrjen e cilësisë së shërbimeve komunale (Qeveria e Kosvës, 2011). Me qëllim të
monitorimit të cilësisë së ofrimit të shërbimeve nga ana e komunave kjo ministri ka
zhvilluar Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK).
Monitorimi i komunave përmes SMPK ka filluar që nga viti 2009, mirëpo nëpër vite ka
pësuar ndryshmime të mëdha sistematike. Ky sistem aktualisht matë performancën e
komunave në 18 kompetenca vetanake të grupuara në 14 fusha, 27 rezultate dhe 77 tregues.
Mbi bazën e rezultateve mestare në performancë në nivel të treguesve, MAPL, në baza
vjetore ndan mjete fianciare për komunat përfituese (ato të cilat e kalojnë nivelin e
performancës në nivel të treguesve mbi 66.66%).
Megjithatë, MAPL nuk është akteri i vetëm me interes të thellë në SMPK. Akterët e tjerë të
cilët kanë interes nga ky sistem janë:
•

Komunat – kryetarët e komunave, kuvendet komunale, menaxherët e lartë
dhe stafi, të cilët duan të dinë se si komuna e tyre është duke performuar, si
qëndrojnë në raport me komunat e tjera dhe ku duhet të përmirësohen;

•

Qytetarët, komunitetet dhe shoqëria civile – të gjithë përjetojnë rezultatet e
ofrimit të shërbimeve komunale dhe qeverisjes lokale. Ata duan shërbime të
mira,

efikase

dhe

ekonomike,

transparencë

dhe

llogaridhënie

në

vendimmarrjen komunale;
•

Ministritë e tjera të linjës – kompetencat e qeverisjes lokale janë të
shpërndara në shumë pjesë të Qeverisë dhe shumë ministri interesohen sa i
përket performancës së komunave në fushat e tyre të përgjegjësisë. SMPK
ka potencial për të ndihmuar qeverisjen qendrore të kuptojnë më mirë
performancën komunale në fushat e përgjegjësisë së tyre duke prodhuar të
dhëna të besueshme, në bazë të të cilave mund të identifikohen nevojat për
investime dhe zhvillimin e politikave të reja.

SMPK tashmë rangohet si i pari sistem i tillë në të gjithë rajonin. Përmirësimet e
mëtutjeshme të sistemit do të rrisin reputacionin e Kosovës në të pasurit e një qasjeje
progresive dhe moderne në matjen e performancës komunale në qeverisje, në ofrimin e
shërbimeve dhe në ndihmën për përmirësimin e të dyjave.
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Fusha e studimit në këtë hulumtim është bashkëdyzim i menaxhimit dhe politikave publike.
Kjo për arsye se përvoja e punës në sektorin publik (qendor dhe lokal) më ka hapur
horizontin e të menduarit për nevojën e përmirësimit të shumë procesve të menaxhimit e të
cilat do të ndikonin dukshëm në përmirësimin e qeverisjes demokratike dhe llogaridhënjes
dhe njëkohësisht edhe jetën e qytetarëve të vendit.

1.1 Qëllimet dhe objektivat e studimit
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojmë funksionimin e Sistemit të Menaxhimit të
Performancës Komunale, duka analizuara elementet kyqe të tij.

1.2 Objektivat e hulumtimit
•

Të analizojmë objektivat e SMPK dhe të marrim parasysh revidimet eventuale;

•

Të analizojmë sfidat me burimet njerëzore në ministri dhe komuna;

•

Të identifikojmë nëse përdorimi i SMPK ka ndikuar në përmirësimin e
performancës komunale;

•

Të analizojmë relevancën e treguesve të matjes;

•

Të analizojmë sfidat në verifikimin e të dhënave;

•

Të analizojmë se cilat nga fushat e reja (në kompetencë të komunës) mund të
përfshihen në SMPK;

•

Të analizojmë ndarjen e fondeve bazuar në performancë.

1.3 Deklarimi i problemit

Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale ka filluar të përdoret që nga viti 2009.
Prej asaj kohe deri në vitin 2019, sistemi është rishikuar disa herë, dhe kjo ka rezultuar në
zvogëlimin e numrit të fushave, rezultateve, treguesve dhe të dhënave. Edhe pse në
periudha të ndryshme kohore sistemi është rishikuar dhe si rezultat është avansuar, ende
mund të identifikohen defekte të cilat duhet të konsiderohen si të rëndësishme për
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përmirësim. SMPK konsiderohet si dokument “i gjallë” dhe që vlerësimi i funksionimit apo
edhe rishikimi duhen të planifikohen në intervale kohore, jo më shumë se çdo tre vjet.
Nga analiza e zhvilluar është vlerësuar se ky sistem lë shumë për t’u dëshiruar, Kjo ngase
janë paraqitur probleme në një numër të konsiderueshëm të treguesve si në raportim po
ashtu edhe në verifikimin e të dhënave të cilat paroptohen në komuna. Në vijim jnë
paraqitur pyetjet të cilat do të adresohen gjatë hulumtimit.
•

Cilat janë kapacitetet njerëzore të nevojshme për funksionimin e sistemit?

•

Cilët janë treguesit të cilët komunat nuk mund të raportojnë për shkak të përziersjes
së kompetencave me nivelin qendror?

•

Çfarë duhet të përmirësohet në procesin e raportimit?

•

Si mund të përfshihen tregues ose fusha të reja, me qëllim të përfshirjes së të gjitha
kompetencave komunale në këtë sistem?

•

Si të përmirësohet procesi i verifikimit të të dhënave me qëllim të ngritjes së
krediblitetit të sistemit?

•

Cilat janë përparësitë e ngritjes së sistemit në nivel më të avansuar, duke përdorur
sisteme të avansuara elektornike për raportim?

Prandaj, më tutje janë shqyrtuar të gjitha problematikat e lartëshënuara dhe janë dhënë
rekomandime për ndryshime.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Perspektiva ndërkombëtare e menaxhimit të performancës

Sistemi i menaxhimit të performancës është një metodë sistematike e matjes cila siguron të
kuptuarit e plotë të qëllimeve dhe objektivave të oraganizatës përmes planifikimt dhe
arritjes së konsesusit në nivelin e performancës, cilësisë, sasisë dhe standardin e pritur nga
punëtorët (Norman, 2002). Diskutimi në mes të mbiqyrësit dhe vartësit se çfarë duhet të
arrihet dhe si, në përputhje me qëllimet dhe objektivat gjithëpërfshirëse të organizatës,
ofron përmbledhjen e përmbjatjes dhe përkufizimin e një sistemi të menaxhimt të
performancës (Norman, 2002)
Një sistem i menaxhimit të performancës synon të lejojë që një punonjës individual të ketë
kapacitetin për të zbatuar njohuritë e tij në mënyrë që të përmirësojë produktivitetin dhe
llogaridhënjen përmes arritjes së qëllimeve që organizata ka vendosur të arrijë (Saltmarshe
et al, 2003). Norman pohon se koncepti i një sistemi të menaxhimit të performancës është i
bazuar në nocionin se "ajo që matet menaxhohet". Kjo do të thotë se nëse menaxheri duhet
të monitorojë, kontrollojë dhe menaxhojë performancën individuale të punonjësve, atëherë
ai duhet të ketë një sistem të matjes së kësaj performance (Norman, 2002).

2.1.1 Perspektiva ndërkombëtare e manaxhimit të performancës në sektorin publik

Matja e performancës është një element thelbësor në funksionimin e suksesshëm të sektorit
publik. Menaxhimi i performancës është përcaktuar si: ... një proces i arritjes së
mirëkuptimit të përbashkët, për atë që duhet të arrihet dhe si duhet të arrihet dhe një qasje
për menaxhimin e njerëzve, që rritë mundësinë e arritjes së suksesit. Ai i lejon njerëzit të
identifikojnë kontributin unik të tyre në arritjen e objektivave të organizatës së tyre, duke
krijuar lidhje domethënëse midis objektivave personale, sektoriale dhe objektivave të
përgjithshme (Hurley, 1999).
Armstrong argumenton se në Amerikën e Veriut, sistemi i menaxhimit të performancës në
sektorin publik ishte prezantuar gjatë shekullit XVIII dhe fillimet e shekullit XIX. Kjo ishte

5

në përgjigje ndaj thirrjeve të vazhdueshme në drejtim të qeverive që të përmirësojnë
përgjegjshmërinë dhe të demonstrojnë vlerën e parave (Armstrong, 1995).
Arsyet e prezantimit të sistemit të menaxhimit të performancës në sektorin publik
përfshijnë: monitorimin, rishikimin dhe vlerësimin e performancës, trajnimin dhe
zhvillimin e sektorëve me performancë të dobët, promovimin dhe inkurajimin e një ndjenje
të përgjegjësisë në personel dhe gjithashtu të qenit në gjendje të identifikojnë ata që
performojnë dobët dhe të gjejnë mënyrën si t’i menaxhojnë, (Amos et al, 2008). Armstrong
tregoi se "si sektori publik ashtu edhe ai privat e shikojnë sistemin e menaxhimit të
performancës si një proces i cili siguron që punonjësit të dinë se çfarë kërkohet prej tyre
dhe mbi çfarë baze do të vlerësohet performanca dhe kontributi i tyre" (Armstrong, 1995).
Gjatë dy dekadave të fundit ka pasur rritje të konsiderueshme të përdorimit të sistemeve të
menaxhimit të performancës në sektorin publik ndërkombëtarisht. Këto sisteme janë
përdorur gjerësisht, por, edhe janë kritikuar gjithashtu (OECD, 1997). Matja e
performancës dhe raportimi tani përdoren gjerësisht brenda sektorit publik, por, ka
mungesë të provave lidhur me dobinë e tyre (Propper dhe Wilson, 2003).
Ndikimet globale ekonomike kanë qenë variabla të rëndësishme, që kanë bërë të
domosdoshme nevojën për reforma të sektorit publik (Memoire, 2012). Këto reforma
nënkuptojnë përdorimin e autoritetit për të zbatuar masa të reja në sistemin administrativ,
në mënyrë që të ndryshojnë objektivat, strukturat dhe procedurat, me qëllim të përmirësimit
për të ndikuar në zhvillimin e vendit (Sarker, 2004). Ohemeng thekson se shumë vende të
tilla si Australia dhe Zelanda e Re, janë bashkuar në këtë prirje globale të reformimit të
sistemeve të tyre administrative për të përmbushur sfidat e shekullit XXI. Transformimi i
sistemeve të reformimit administrativ ka evoluar në një model të ri të qeverisjes publike i
quajtur Menaxhimi i Ri Publik (MRP) (Ohemeng, 2009). Sipas njohësve të administratës
publike, shumica e këtyre reformave të sektorit publik që kanë mbingarkuar burokracinë,
erdhën si rezultat i ndikimit të të ashtuquajturës “Teoria e Menaxhimit të Ri Publik”. Kjo
teori paaftëson ndryshimet e qëllimshme në strukturat dhe proceset e organizimit të sektorit
publik me qëllim që ato të funksionojnë më mirë (Pollitt dhe Bouckaert, 2011). Memoire
thekson se një arsye e përgjithshme për reformat e sektorit publik ndërkombëtar ishte të
frenojnë shpenzimet publike, të lehtësojnë barrën burokratike dhe të riformulojnë politikat

6

sociale (Memoire, 2012). Për shkak se vendet në zhvillim e pranuan që performanca e
dobët ekonomike vazhdonte dhe mungesa e zhvillimit ishte për shkak të besimit të tepruar
në qeveritë e tyre për të ndërmarrë aktivitete që nuk përputheshin me aftësitë e tyre dhe
këto qeveri karakterizoheshin nga mbizotërimi i formave të ndryshme të korrupsionit,
nepotizmit dhe burokracisë (Mangkol, 2011).
Një nga doktrinat kryesore të Menaxhimit të Ri Publik është diskrecioni menaxherial i
kombinuar me objektiva transparente dhe kontrollin ex-post nga rezultati ose performanca
(Hood dhe Bevan, 2004). Përcaktimi i objektivave, vlerësimi i informacionit për rezultatet
dhe aplikimi i shpërblimeve dhe sanksioneve paraqesin një lloj specifik të sistemit
rregullator. Menaxhimi i performancës ofron shumë autonomi dhe fleksibilitet në
përdorimin e burimeve dhe në zgjedhjen e mjeteve dhe masave. Sidoqoftë, çmimi që
organet publike duhet të paguajnë për lirinë e ushtrimit të kompetencave është të pranojnë
një sistem më të ngurtë të menaxhimit të performancës, i cili përfshin treguesit e
performancës, monitorimin dhe vlerësimin e performancës.
Matja e performancës në sektorin publik është çështje mjaft e rëndësishme dhe po ashtu
mjaftueshëm komplekse dhe problematike. Matja e performancës mund të vlerësohet si një
nga mjetet kryesore, të cilat ndihmojnë për të vlerësuar situatën aktuale dhe për të marrë
vendime nëse diçka duhet të modifikohet dhe që si rezultat mund të ndihmojnë në
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara.
Përderisa qëllimi kryesor i organizatave biznesore është të krijojnë profit, organizatat e
sektorit publik janë jofitimprurëse. Prandaj, problemet shfaqen kur metodat e matjes së
performancës të përdorura për organizatat private, aplikohen për ato publike. Përkundër
organizatave fitimprurëse, qëllimi i organizatave të sektorit publik është të ofrojnë shërbime
të arritshme dhe cilësore, të plotësojnë nevojat e publikut dhe të përdorin burimet e
disponueshme në mënyrë efektive dhe efikase (ICEM, 2015). Mjedisi konkurrues është më
agresiv për fusha si ekonomia, në të cilat rezultati i performancës nuk është i prekshëm dhe
ndikimi ndihet pas një koheje të gjatë (Zeithalm dhe Bitner, 2003). Prandaj, është shumë e
rëndësishme që organizatat e sektorit publik të matin performancën e tyre në mënyrë
sistematike dhe të vazhdueshme në mënyrë që të përmirësojnë menaxhimin e organizatës,
si dhe të rrisin kënaqësinë e qytetarëve për shërbimet e ofruara, të analizojnë mundësinë e
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arritjes së objektivave dhe të planifikojnë hapa konkret që dërgojnë deri te zbatimi i
objektivave të vendosura.
Prandaj, matja e performancës është mjeti që përshkruan përmirësimin e organizatës, sepse
nuk është e mundur që organizatat të veprojnë në mënyrë efektive pa e matur performancën
e tyre, e specifikisht kur kemi të bëjmë me sektorin publik, i cili është i ndërtuar nga
procese komplekse dhe shumë specifike. Kjo për arsye se të gjitha funksionet e
organizatave të sektorit publik janë të përqendruara në përmbushjen e interesave publike,
që nënkupton se është më e vështirë të aplikohen metodat e matjes së performancës për
sektorin publik, pasi që si të tilla janë më shumë të orientuara drejt procesit dhe jo drejt
rezultateve.
Sistemet e menaxhimit të performancës përdoren kryesisht nga menaxherët e lartë, ndërsa
ministrat janë më pak të interesuar në matjen e performancës. Sfida kryesore duket të jetë
në bashkëpunimin në mes të drejtuesve politikë dhe menaxherëve (Christensen dhe
Lægreid, 1998). Në rastet kur drejtuesit politikë janë të familjarizuar me sistemet e matjes
dhe me rezultatet të cilat arrihen me përdorimin e tyre, presioni ndaj menaxherëve dhe
personelit në përmbushjen e objektiva është shumë më i madh. Si rrjedhojë, sikur plani i
punës, ashtu edhe buxheti orientohen drejt përmushjes së obligimeve që dalin nga treguesit
e matur.
Gjithashtu duket se është më e vështirë të raportohet në rezultate sesa në formulimin e
qëllimeve dhe objektivave, e më e vështirë për t'u përdorur informacioni i performancës si
nxitje, sidomos atëherë kur rezultatet e mira shpërblehen dhe rezulatet e dobëta
sanksionohen. Në praktikë, dallimet në karakteristikat e politikës dhe faktorët kulturorë
duket se prodhojnë shumë ndryshime në përdorimin e sistemeve të menaxhimit të
performancës (Pollitt, 2005).
Pas dy dekadave të përvojës me sistemet e menaxhimit të performancës, përgjigjet
ndryshojnë nga 'besimtarët e vërtetë', nëpërmjet 'skeptikëve pragmatikë' tek 'dyshuesit
aktivë' (Norman, 2002). Në përgjithësi numër i madh i njerëzve tregojnë rezistencë ndaj
ndryshimeve. Një pjesë e tyre (zakonish ata të cilët gjenerojnë idenë apo janë pjesë e
ndryshimit) besojnë se gjërat nuk ndryshohen duke luftuar realitetin ekzistues, por duke
ndërtuar modele të reja të cilat e vjetërojnë modelin ekzistues. Struktura tjetër janë ata të
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cilët kundërshojnë ndryshimet por besojnë në to dhe struktura e fundit janë personat të cilët
bojkotojnë ndryshimet me arsyetimin se nuk janë të qëlluara dhe kanë dyshime në rezultate.
Çasjet e ndryshme të individëve mund të devijojnë rezultatet e performancës së sistemeve
të ndryshme, në veçanti në vitet e para të përdorimit.
Sipas, Bordit të Kontabilitetit dhe Standardeve të Qeverisë së SHBA-ve, matja e
performancës ka për qëllim që të ndihmojë njerëzit t'u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme në
mënyrë objektive dhe sistematike (GASB, 2005):
•

Çfarë mallrash dhe shërbimesh merr tatimpaguesi për paratë e tyre?

•

Cila është cilësia e mallrave dhe shërbimeve që ata marrin?

•

Çfarë vlere pranojnë në këmbim të pagesës së taksave?

•

A ju ndihmojnë ato mallra dhe shërbime në përmirësimin e jetës së tyre?

Prandaj, është e rëndësishme që qeveritë lokale të zhvillojnë plane për matje të
performancës e cila përshtatet me aranzhimet institucionale, politike, administrative, si dhe
i përshtatet kapaciteteve dhe madhësisë së komunës. Duke pasur parasysh se Qeveritë
lokale ofrojnë një sërë shërbimesh për të siguruar mirëqenien e qytetarëve, në shumicën e
konteksteve, qytetarët janë burimi kryesor i financimit për shërbimet komunale dhe
përfituesit e sistemeve të matjes së performancës. Me qëllim që qytetarët të “kuptojnë
performancën”, sistemet e tilla duhet të ju japin mundësinë përdoruesve që të bëjnë
krahasime të performancës nëpër vite apo edhe të krahasojnë punën e komunës së tyre me
komunat e tjera.
Sipas GASB, objektivat për përdorimin e sistemeve të matjes së performancës mund të
grupohen në tre kategori (GASB, 2005):
•

Marrja përsipër e përgjegjësive - nënkupton: ose, përgjegjësi publike - mes qeverisë
dhe qytetarëve; ose, përgjegjësi e brendshme - mes drejtuesve të departamenteve
dhe anëtarëve të këshillit.

•

Përmirësimi i performancës - nënkupton përmirësimin e politikave, programeve,
planeve dhe proceseve për ofrimin e shërbimeve më cilësore, në sasinë e duhur dhe
me kosto më të ulët.
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•

Ndihma në përcaktimin e shpenzimeve - nënkupton planifikimin buxhetor të bazuar
në rezultate, e cila lidhet me alokimin e burimeve për rezultate specifike, të
matshme e që pasqyrojnë përparësitë e dakorduara.

Duke ditë se sektori publik si veprimtari themelore e ka shërbimin ndaj qytetarëve,
pjesëmarrjen e tyre në matjen e performancës disa shtete e shohin si shumë të vlefshme.
Qytetarët janë audienca më e madhe dhe më e rëndësishme për rezultatet e performancës.
Pasi që ata i qasen informacionit përmes kanaleve të ndryshme të informimit, si: mediave,
faqeve në internet, broshurave dhe fletushkave të shpërndara me njoftime.
Në Shtetet e Bashkuara, qeveritë dhe qytetarët kanë bashkëpunuar në zhvillimin e sistemit
të matjes së performancës, por numri numër i kufizuar i qytetarëve kishin kontribuar në
këtë proces. Në fakt, pak qytetarë janë të përfshirë në zhvillim e masave të matjes dhe
vetëm një numër i vogël marrin pjesë në anketat komunale (GASB, 2000). Një eksperiecë e
ngjajshme është inicuar edhe në Kosovë në fillim të zbatimit të SMPSHK, mirëpo nuk ka
rezultuar e sukseshme, pasi që anketat me qytetarët nuk kanë dhënë informatat e nevojshme
për të avancuar sistemin më tutje.
Disa qeveri i janë përgjigjur interesit të qytetarëve për performancën komunale duke
zhvilluar masat për matjen e performancës dhe vënien në dispozicion të informacionit. Për
shembull, në Holandë përmes platformës digjitale qytetarët dhe palët e tjera të interesuara
mund të informohen në kohë reale për të gjithë parametrat në lidhje me qeverisjen lokale
dhe të realizojnë analiza krahasimore me qeveritë e tjera lokale.
Akterë tjetër për të cilët rezulatet e performancës janë shumë të rëndësishme, janë edhe
komunat. Komunat do të përdorin informacionin e performancës në mënyrat e mëposhtme
(Boyle, 2000):
•

Të kuptojnë performancën, kapacitetet, nevojat dhe problemet;

•

Të vendosin objektivat e performancës dhe pritjet;

•

Të alokojnë burimet në mënyrë të efektive;

•

Të përmirësojnë cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve;

•

Të identifikojnë praktikat e mira dhe t’i replikojnë ato;

•

Të rrisin përgjegjshmërinë brenda institucionit; dhe,

•

Të përmirësojnë proceset e brendshme.
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Përfitimet e matjes së performancës për komunat mund të grupohen në tre kategori:
•

Menaxhimi më i fortë i rezultateve;

•

Shërbim i përmirësuar për qytetarët/klientët;

•

Komunikim i përmirësuar;

GASB zbuloi se 80 përqind e qeverive lokale të anketuara që kishin aplikuar matjen e
performancës në Shtetet e Bashkuara kishin deklaruar se përdorimin e këtyre matjeve e
shihnin si pozitiv, GASB (2001). Matja e performancës i kishte ndihmuar që të rrisin
përqëndrimin e tyre në rezultatet që duan t’i arrijnë, si dhe t’i njohin faktorët që ndikojnë në
performancën e tyre. Po ashtu, ndikim pozitiv vërehej edhe në cilësisë së shërbimeve të
ofruara. Matjet e tilla kanë përmirësuar komunikimin me palët e interesit, përfshirë
ligjvënësit, menaxherët dhe zyrtarët financiarë (Boyle, 2000).

2.2 Matja e performancës së ofrimit të shërbimeve për qytetarët e Republikës së
Kosovës

Ofrimi i shërbimeve për qytetarët e Kosovës mbetet ende sfidë për të gjitha qeveritë lokale.
Duke qenë dëshmitarë të kësaj kohe, shohim se ofrimi i shërbimeve esenciale lë shumë për
të dëshiruar. Kjo vërehet dukshëm në komunat të cilat kanë territor më të madh dhe numër
të madhë të banorëve. Arsyet për këtë gjendje janë nga më të ndryshmet. Nga njëra anë
administrata komunale është e mbingarkuar me personel dhe pjesë shumë e madhe e
buxhetit të tyre shpenzohet për paga dhe meditje të personelit, e nga ana tjetër edhe pse ka
mbingarkesë të administratës, numër i madh i personelit nuk janë të pajisur me kompetenca
për të performuar kënaqshëm në pozitën që mbajnë. Mungesa e buxhetit dhe mungesa e
kapaciteteve njerëzore, janë vetëm disa nga arsyet pse qytetarët sot ballfaqohen me sfidat e
panumërta gjatë rutinës ditore. Edhe pse performanca e komunave ka më shumë se një
dekadë që matet nga niveli qendror, parametrat e matjes kanë qenë të fokusuar në matjen e
sasisë së ofrimit të shërbimeve dhe asnjëherë nuk ka evoluar në nivel më të lartë, matjen e
cilësisë së shërbimeve. Kjo ngase, në shumë nga vendbanimet nuk ofrohen ende shërbimet
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esenciale, si uji i pijshëm, përfshirja në kanalizimi, shërbimet shëndetësore, grumbullimi i
mbeturimeve,etj (MAPL, 2019).
Ministira e Administrimit të Pushtetit Lokal, përmes Divizionit për Performancë të
Komunave, në baza vjetore matë performancën e ofrimit të shërbimeve nga komunat
përmes Sistemit të Menaxhimit të Performancës së Komunave, sistemi i cili ka filluar të
zbatohet nga viti 2009. Në vijim është paraqitur ndërtimi dhe funksionimi i këtij sistemi.

2.2.1 Përshkrimi i përgjithshëm i SMPK

Sistemi për Menaxhim të Performancës Komunale (SMPK) është mekanizëm në kuadër të
MAPL-së që ka për qëllim të sigurojë monitorimin e ofrimit të shërbimeve nëpërmjet
matjeve të vlefshme të performancës, të ofrojë informata të nevojshme për lehtësimin e
vendimmarrjes në komunë, të motivojë organet e pushtetit lokal dhe të promovojë
përgjegjësinë dhe llogaridhënien gjatë punës së tyre në krijimin e kushteve për jetë të
dinjitetshme të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Megjithatë, krahas qëllimit të
përgjithshëm, SMPK në vete përfshinë edhe disa qëllime specifike të matjes së
performancës që janë në përputhje me përvojat e ngjashme ndërkombëtare. Qëllimet
specifike shërbejnë edhe si standarde të këtyre matjeve, dhe tregojnë orientimet e arritjeve
në punën e komunave, (MAPL, 2017). Qëllimet specifike të matjes së performancës së
komunave janë: matja e performancës komunale në ofrimin e shërbimeve administrative,
shërbimeve publike, dhe qeverisje. Ky mekanizëm i përbërë nga 77 tregues të performancës
(të shtrirë në 18 kompetenca komunale të cilat janë grupuar në 14 fusha) shfrytëzohet nga
MAPL që në baza vjetore të vlerësoj performancën e komunave të Republikës së Kosovës.
Vlerësimi pasqyrohet në një raport vjetor të hartuar nga DPTK, MAPL. Në bazë të
rezultateve të arritura në nivel të treguesve, MAPL ndan fonde për komunat nga fondi
stimulues. Po ashtu të dhënat e 18 treguesve nga fusha e shërbimeve publike administrative
dhe transparencës komunale përdoren për ndarjen e fondeve nga Granti i Performancës,
fond ky i bashkëfinancuar nga MAPL dhe SDC përmes projektit DEMOS.
Në kuadër të këtij sistemi është ndërtuar edhe sistemi elektronik i raportimit të të dhënave,
përmes zyrtarëve raportuesë dhe koordinatorëve komunalë të performancës. Sipas zyrtarëve

12

të DPTK-së, edhe pse ky sistem është lansuar në vitin 2017, ende nuk ka arritur të
funkisonalizohet (zyrtarët e DPTK, 2019). Ndërtimi dhe funksionimi i SMPK është
rregulluar me „Rregulloren 02/2017 për Sistemin e Menaxhimit të Performancë së
Komunave“,në të cilën caktohen parimet themelore të SMPK-së, përgjegjësitë e ministrisë,
përgjegjësitë e komunave, funksionimi administrativ, menaxhimi i sistemit, mënyra e
mbledhjes dhe raportimi i të dhënave, afatet e raportimit. Kjo rregullore përcakton po ashtu
ndarjen e mjeteve financiare nga fondi stimulues për komunat më të suksesshme (me
performancë më të lartë) (MAPL, 2017).
Objektivat e SMPK-së janë:
•

Zbatimi i metodologjisë standarde për matjen e performancës së komunave në
ofrimin shërbimeve komunale;

•

Sigurimi i besueshmërisë së të dhënave për performancën e komunave;

•

Publikimi i informatave të besueshme për shkallën e performancës së komunave në
ofrimin e shërbimeve për qytetarët;

•

Sigurimi i mekanizmave të nevojshëm për futjen në përdorim të raporteve të
performancës në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët.

Parimet themelore në të cilat bazohet SMPK janë: parimi i ligjshmërisë, parimi i
transparencës, parimi i subsidiaritetit, parimi i efikasitetit efektivitetit dhe parimi i
vlefshmërisë (MAPL, 2017)
Me Rregulloren 02/2011, MAPL merr përgjegjësinë për mbikëqyrjen e cilësisë së
shërbimeve komunale të ofruara nga komuna për qytetarët e saj (Qeveria e Kosovës, 2011).
Me qëllim të arritjes së objektivave për monitorim të punës së komunave, MAPL ka filluar
zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Performancës së Komunave që nga viti 2009, i cili
sistem është zhvilluar

me mbështetjen e USAID-it (projekti EMI dhe pastaj DEMI).

Funksionimi i sistemit është rregulluar me Rregulloren 02/2013, ndërsa ndërtimi i sistemit
është përshkruar hollësisht në Doracakun për Sistemin e Menaxhimit të Performancës së
Shërbimeve Komunale (SMSHPK) i botuar në vitin 2013 (MAPL, 2013).
Ky sistem që fillimisht është quajtur si Sistemi për Menaxhimin e Performancës së
Shërbimeve Komunale (SMPShK), ishte i ndërtuar nga 15 fusha të shërbimeve nga
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kompetenca vetanake të komunave, të cilët performancën e komunës e masnin me anë të
154 treguesve. Me qëllim të zvogëlimit të numrit të treguesve (pasi që numri i madh i
treguesve ishte problem në raportim nga komunat dhe ishte vështirë i menaxhueshëm)
përgjatë viteve 2011 dhe 2012 u bë rishikimi i treguesve dhe numri i tyre u zvogëlua në 78
tregues (MAPL, 2013). SMPSHK, në zbatim nga 2012 deri në 2016, ka qenë i ndërtuar prej
15 fushave, 42 rezultateve 78 treguesve dhe 85 të dhënave. Sistemi ka gjeneruar të dhëna
prej tre burimeve kryesore:
•

të dhënat nga institucionet qendrore (numri i popullsisë dhe territori në km2);

•

të dhënat nga komunat; dhe

•

të dhënat nga anketa (sondazhet) me qytetarët.

Të dhënat nga komunat janë mbledhur dy herë në vit: çdo 6 muaj dhe çdo 1 vit, ndërsa të
dhënat nga perceptimi i qytetarëve janë mbledhur me anketë në çdo 3 vjet. Anketa është
realizuar nga UNDP dhe USAID. USAID ka bërë edhe anketa të ndërmjetme me qytetarë
në funksion të SMPSHK.
Para së gjithash SMPSHK ka përcaktuar 3 synime kryesore:
•

Ofrimin dhe elaborimin e metodologjisë për matjen e shërbimeve komunale;

•

Ofrimin e mundësive për krahasimin e performancës komunale me komunat e tjera;
dhe

•

Ofrimin e mundësive për të matur performancën e shërbimeve me qëllim të
përmirësimit të tyre.

SMPSHK ka qenë i bazuar në rezultatet e fushave përkatëse, përkundër sistemeve
ndërkombëtare që janë të bazuara në objektiva (MAPL, 2013).
Sipas zyratrëve të DPTK, sistemi ka hasur në pengesa të ndryshme gjatë zbatimit.
Fillimisht SMPSHK është zbatuar në formën manuale nga të gjithë zyrtarët komunalë të
certifikuar për përdorimin e këtij sistemi. Forma manuale nënkupton aplikimin e një
tabeleje të punuar në programin Excel, ku të vendosura janë shërbimet specifike komunale
dhe treguesët e këtyre shërbimeve. Nga vitit 2014, Ministria e Administrimit të Pushtetit
Lokal, duke e parë nevojën e funksionimit më të mirë dhe qëndrueshmërisë së sistemit, ka
hyrë në një proces të modernizimit të tij (Zyrtarë në DPTK, 2019). Po në këtë vit me
përkrahjen e projektit DEMOS, ka filluar faza e dytë e rishikimit të komplet sistemit.
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MAPL gjatë këtij procesi ka përfshirë të gjitha palët e interesit duke krijuar sturktura të
grupeve punuese dhe komisioneve konsultative. Në këtë fazë, përveç rishikimit janë
ndërmarrë hapa edhe në avansimin e sistemit, në mënyrë që raportimi i të dhënave të jetë
më efikas, më i saktë dhe më lehtë i verifikueshëm. Për këtë arsye është lansuar edhe
sistemi elektronik, ku forma e mbledhjes, raportimit dhe afatet e raportimit janë përshkruar
në detaje në doracak- manual të përdorimit të SMPK dhe janë përcaktuar edhe me
Rregullore (MAPL, 2017). Krahas modernizimit, është bërë ndërhyrje edhe në zvogëlimin e
numrit të fushave, rezultateve dhe treguesve.

2.3 Përmbajtja dhe mënyra e funksionimit të SMPK

Menaxhimi i performancës është detyrë menaxheriale, e cila përfshin aktivitetet që synojnë
të sigurojnë se qëllimet dhe objektivat e organizatës janë duke u arritur në mënyrë efikase
dhe efektive. Prandaj, menaxhimi i performancës në komuna përfshin monitorimin e
performancës në lidhje me:
• Treguesit kryesorë të performancës;
• Objektivat e prioriteteve të zhvillimit;
• Objektivat e përcaktuara në Planet e punës.
Sipas Risher, menaxherët duhet të mbajnë përgjegjësi për krijimin e një ambienti që
përpiqet në vazhdimësi të arrijë performancën maksimale në komuna. Në mënyrë që
menaxherët të krijojnë një ambient që inkurajon performancën e mirë, ata duhet të shkojnë
përtej aspekteve bazë, të cilat kanë nevojë për monitorim, rishikim dhe matje për të
përcaktuar performancën (Risher, 2003).
Menaxhimi i performancës do të ishte i dobishëm për komunat nëse adresojnë objektivat e
mëposhtme (Meyer dhe Kirsten, 2005):
•

Krijimi i një mjedisi mbështetës që promovon kulturën e mirë të punës;

•

Krijimi i standardeve të qarta të performancës;

•

Sigurimi për zbatimin e strategjive zhvillimore komunale;

•

Reagimi ndaj performancës së punonjësve;
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•

Promovimi për zhvillimin e punonjësve përmes trajnimit dhe këshillimit, me
qëllim të realizimit të mundësive për punësim;

•

Promovimi i zhvillimit të karrierës, duke diskutuar planet komunale, për
avancimin dhe promovimin e karrierës;

•

Përmirësimi i komunikimit dhe marrëdhënieve, duke krijuar qëllime të
përbashkëta;

•

Krijimi i një kornizeje për shpërblim të performancës së lartë;

•

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara nga komunat.

Sipas zyrtarëve të intervistuar, komunat në Kosovë ende nuk kanë arritur të adresojnë të
gjitha objektivat e lartëshënuara, mirëpo disa nga to janë adresuar përmes SMPK. Pasi që,
performanca objektive e çfarëdo procesi apo institucioni duhet të bazohet në tregues të
matshëm dhe relevantë për performancë, si dhe të jenë të lidhur me rezultate të qarta që
synohen të arrihen (Zyrtarët komunal, 2019).

Figura 1 -Struktura e ndërtimit të SMPK-së
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Prandaj, edhe SMPK bazohet në tregues (77), të cilët lidhen me rezultate (27) përgjatë
fushave (14) në të cilat komuna kanë kompetencë dhe përgjegjësi. Secili tregues e ka
formulën e vetë që e jep një notë vlerësuese duke u bazuar në të dhëna konkrete që
mblidhen nga komuna (MAPL, 2017).
Pra, elementet ndërtuese të pjesës vepruese të SMPK janë:
•

fusha e veprimeve që i mbulon komuna;

•

rezultati të cilin komunat dhe MAPL-ja do të kishin dëshirë ta arrinin;

•

treguesi që demonstron (tregon) se deri në çfarë shkalle janë arritur rezultatet;
dhe

•

të dhënat të cilat treguesin e

•

bëjnë kuptimplotë dhe të matshëm.

Fushat: Fushat shprehin grupin e kompetencave dhe detyrave që komunat i ushtrojnë në
shërbim të qytetarëve. Këto të drejta janë të përcaktuara me Ligjin për Vetëqeverisjen
Lokale (LVL) (Qeveria e Kosovës, 2008). Me LVL janë përcaktuar 29 të drejta dhe detyra
vetanake të komunave. Prej tyre janë përzgjedhur si pjesë e SMPK 18 kompetenca, të
grupuara në 14 fusha të sistemit për matjen e performancës së komunave. Fushat
përshkruajnë të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e komunës për të ofruar shërbime
themelore për qytetarët e vetë.
Rezultatet. Rezultatet janë elementet më të rëndësishme të SMPK-së. I tërë sistemi për
matjen e performancës është i orientuar në rezultate. Rezultatet janë arritje afatshkurtra apo
afatgjata që komunat i synojnë në secilën fushë specifike që e ushtrojnë. Për secilën fushë
është i caktuar një numër përkatës i rezultateve, jo më shumë se katër. SMPK gjithsej ka 27
rezultate. Rezultatet ndikojnë drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve. Rezultati tregon se
shërbimi është ofruar në sasinë apo cilësinë përkatëse të planifikuar, mbi bazën e
kapaciteteve që ka komuna apo kritereve të vendosura paraprakisht.
Treguesit: Përfaqësojnë bazën kryesore llogaritëse për shkallën e arritjes së rezultatit.
Treguesi është një madhësi në statistikore (në përgjithësi), por edhe logjike, e lidhur në
mënyrë të natyrshme ose në mënyrë arbitrare për matjen e arritjeve të rezultateve të një
institucioni përkatës. Treguesit ofrojnë informata të mjaftueshme për t`iu mundësuar
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komunave dhe palëve të tjera të interesit që të masin ose vlerësojnë se deri në çfarë shkalle
është arritur rezultati i fushës përkatëse. SMPK ka gjithsej 77 tregues. Treguesit janë të
ndërtuar dhe të përshtatur që të prodhojnë informata kurdoherë që është e nevojshme.
Të dhënat: Janë fakte që dëshmojnë se një shërbim është përmbushur në masën dhe
cilësinë e caktuar apo të kërkuar. Lloje të ndryshme të të dhënave e ushqejnë me informata
treguesin përkatës. Treguesit janë të formuar nga numër i ndryshëm i të dhënave (një, dy,
tri e më shumë). SMPK ka gjithsej 222 të dhëna apo mesatarisht 3.1 për secilin tregues.
Nga saktësia dhe besueshmëria e të dhënave varet vlefshmëria e treguesve dhe e matjes së
performancës së komunave.
Për secilën fushë, rezultat, tregues dhe të dhënë, janë dhënë sqarimet e nevojshme për
përkufizimin, përmbajtjen apo shtrirjen e matjes, rëndësinë dhe ndikimin e tyre në
funksionimin më të mirë të vetëqeverisjes lokale në komunat e Republikës së Kosovës. Në
SMPK janë zhvilluar dhe vendosur tregues të pragut, të redimentit dhe të rezultatit,
varësisht nga funksioni i tyre karakteristik për rezultatin përkatës.
Treguesit për matjen e performancës janë vendosur në një program kompjuterik, të
shoqëruar edhe me të dhëna përkatëse shtesë dhe me mundësi të raportimit të të dhënave
nga ana e koordinatorëve të performancës komunale. Programi kompjuterik, nëpërmjet
faqës elektronike të MAPL,

instalohet në platformën elektronike të quajtur “Content

Management System” (CMS). Sistemi është i ndërtuar prej CMS - softueri i vendosur në
MAPL, respektivisht MAP (hapësirë e veçantë) dhe një softueri në secilën komunë. Të dy
programet (softueret), i MAPL dhe i komunës përkatëse, komunikojnë nëpërmjet rrjetit
qeveritar të internetit.
Program i vendosur në MAPL është i përbërë nga faqja elektronike e MAPL dhe baza e të
dhënave, ku po ashtu edhe secila komunë e ka të instaluar faqen e vetë elektronike dhe
bazën e të dhënave. Komunat, respektivisht zyrtarët e autorizuar, e shfrytëzojnë sistemin
nëpërmjet faqes së internetit, ndërsa informatat ruhen në bazën e të dhënave. Në faqen e
MAPL, përpos faqes së vetë, janë të vendosura edhe të gjitha faqet elektronike të komunave
dhe baza e të dhënave të tyre. Në linkun përkatës janë të vendosura të gjitha komunat e
Republikës së Kosovës, ku në momentin e klikimit tek komuna përkatëse, koordinatorit i
jepet mundësia e qasjes në sistem duke i kërkuar fjalëkalimin dhe kodin e sigurisë së këtij
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linku. Sipas koordinatorëve të performancës të të gjitha komunave të intervistuara, edhe pse
ndërtimi i këtij sistemi duket mjaft i avansuar, funksionimi i tij mbetet peng i aranzhimeve
të MAPL dhe kompanisë për mirëmbajtje të sistemit, (Koordinatorët e performancës
komunale të nëntë komunave, 2019).

2.3.1 Mënyra e oragnizimit për qëllime të SMPK-së në ministri dhe komuna

Për të sigurar funksionalitet të plotë të sistemit të menaxhimit të performancës është e
rëndësishme që të themelohen struktura të qëndrueshme të personelit, si në ministri ashtu
edhe nëpër komuna.
Mënyra e funksionimit dhe menaxhimit të SMPK-së, shumë detajisht është paraqitur në
nenet 9, 10 dhe 11 të Rregullores 02/2017, dhe në Dokumentin kryesor në SMPK, në
nënkapitullin 7.2 - Mekanizmat administrativë. Megjithatë, në praktikë janë shfaqur disa
vështirësi organizative në komuna dhe në DPTK për të ardhur deri tek funksionimi i
mirëfilltë i SMPK (MAPL, 2017)
Duke pasur parasyshë që numër i madh i zyrtarëve komunal janë përgjegjës për raportim në
këtë sistem, ata të gjithë duhet të kenë instruksione të qarta për mbarrëvajtjen e punës. Nga
intrevistat e zhvilluara me zyrtarët e DPTK-së, është kuptuar se funksionimi i sistemit është
duke qaluar për shkak të kapacitetve të kufizuara si në ministri ashtu edhe në komuna.
Në ministri DPTK është i përbër prej tre divizioneve, Divizioni për Matjen e Performancës
Komunale, Divizioni për Avancim të Kapaciteteve dhe Reformave Komunale dhe
Divizioni për Transparencë Komunale. Numri i përgjithshëm i punëtorëve në këtë
departament është 15 (pesëmbëdhjetë). Secili nga divizionet udhëheqet nga shefi i
divizionit (tre shefa të divizioneve) dhe 11 zyrtarë të ndarë në tre divizionet.
Në Divizionin për Matjen e Performancës janë të angazhuar katër zyrtarë të cilët merren
specifikisht me matjen e performancës së komunave. Sipas zyrtarëve të këtij departamenti
numri i zyrtarët në këtë divizion nuk është i mjaftueshëm dhe poashtu të njetit nuk janë
kompetent për analizën dhe përsosmërinë e sistemit mëtutje dhe kjo pjesë është gjithmonë
në vartësi të donatorëve (Zyrtarët e DPTK-së, 2019).
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Hierarkia e organizimit të DPTK- së është e paraqitur në vijim:
Sekretari MAPL-së

Udhëheqësi i DPTK
Shefi i Divizionit
për performancë

Shefi i Divizionit
për Transparencë

Shefi i Divizionit për
ngritje të
kapaciteteve

4 zyrtarë

3 zyrtarë

3 zyrtarë

Figura 2 - Hierarkia e Departamentit për Performanë dhe Transparencë Komunale

Nga figura më lartë vërehet se raportimi shkon nga poshtë lartë dhe strukturat e nivelit të
parë e kanë të vështirë komunikimin me strukturat në pjesë e lartë të vendimmarrjes. Kjo
ndonjë herë është në disfavor të ecurisë së shumë procesve.
Në anën tjetër, nëpër komuna, detyrën e koordiantorit të performancës e mbajnë zakonisht
zyrtarë të cilët kanë pozitë kyqe me komunë dhe nuk mund të angazhohen me të gjitha
kapacitete në këtë fushë. Po ashtu, zyrtarët raportues në të shumtën e rasteve raportojnë për
disa fusha dhe kjo është ngarkesë e sidomos në rastet kur zyrtarët komunal nuk janë të
pajisur me njohuri për përdorimin e excelit. Sipas zyrtarëve komunal, edhe pse prej fillimit
të zbatimit të sistemit, zyrtarët raportues kanë qenë pjesë e trajnimeve të shumta të
mbështetura nga donatorët, probleme janë paraqitur në rastet kur zyrtarët e kanë lëshuar
punën ose kanë kaluar në pozita tjera dhe ka munguar memoria institucionale. Po ashtu në
ministri nuk ka kapacitete të mjaftueshme që të kujdesen për ngritje të kapaciteteve të
zyrtarëve raportues dhe barra gjithmonë bjen mbi KKP, (Zyrtarët e komunave të
intervistuara, 2019).
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2.3.2 Analiza e Dokumetit Kryesor të SMPK -së

Dokumenti kryesor i SMPK është një dokument shumë voluminoz, ku në mënyrë shumë të
detajuar jepen sqarime për secilën fushë, rezultat dhe tregues. Po ashtu, definicionet e
secilit tregues, mënyra e mbledhjes së të dhënave, kalkulimi dhe raportimi janë dhënë me
shumë detaje edhe në udhëzimet e punës. Këto udhëzime janë shpërndarë te secili zyrtar
raportues (për fushën përgjegjëse), si dhe janë mbajtur një seri trajnimesh me qëllim të
ngritjes së kapaciteteve të zyrtarëve komunalë dhe zyrtarëve të DPTK për përdorimin e
sistemit.
Gjatë intervistave të zhvilluara me zyrtarët komunalë, është paraqitur nevoja e qartësimit të
gjuhës së përdorur në dokumentin kryesor për shumë terma dhe përkufizime, me qëllim që
treguesit mos të krijojnë hapësirë për dy kuptimësi (Zyrtarët komunal, 2019). Nga
intervistat e zhvilluara me organizata të shoqërisë civile, janë ngritur të njejtat shqetësime,
(OSHC, 2019). Edhe shqyrtimi i literaturës ka vërtetuar brengën e ngritur më sipër. Disa
nga emërtimet e treguesve, definicionet e tyre si dhe formulat për kalkulim lënë shumë për
të dëshiruar. Përkundër që ky dokument është i përgatitur për përdorim nga zyrtarët
komunalë, të cilët mbledhin dhe raportojnë të dhënat në sistem, ai është i përpiluar në
mënyrë aq të gjatë sa që zyrtarët e kanë shumë të vështirë të gjenden në të (Zyrtarët
komunal, 2019).
Paqartësia në definicionet dhe udhëzimet për mbledhje dhe raportim të të dhënave, ka bërë
që për të njëjtit tregues të kemi vlera shumë të ndryshme të raportuara nga komunat, vlera
këto që kanë ndikuar edhe në ndarje jo të drejtë të fondit stimulues për komunat. Në rastin e
treguesit 6.1.1 “% e territorit të komunës për të cilat ekzistojnë planet rregulluese (të
hollësishme), hartat zonale”, disa nga komunat kanë raportuar 100%, kurse disa të tjera
0%, MAPL (2017). Nga intervista me zyrtarët komunalë kemi kuptuar që vetëm disa nga
komunat kanë filluar të hartojnë hartat zonale dhe në dy vitet e fundit kanë arritur që një
pjesë shumë të vogël të territorit të komunës ta mbulojnë me këto harta. (Zyrtarët e
komunës së Ferizajt, 2019).
Problemet e identifikuara gjatë intervistave janë paraqitur më poshtë:
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Tabela 1 - Treguesit me probleme në emërtim, definicione

#
i Emri i treguesit
treguesit
2.2.4
Publikimi
i
dokumenteve për
planifikimin dhe
shpenzimin
e
buxhetit
2.2.6

2.3.1

2.3.4

3.1.1

3.1.3

5.1.1.

Problemi i identifikuar

Duke hyrë në detaje tek dokumentet e 'shpenzimit', dhe
dokumentet për konsultime publike. Publikimi i
dokumenteve të shpenzimeve duhet të përfshihet
publikimi i faturave për 'përfaqësim' brenda dhe jashtë
Kosovës, siç kërkohet me ligj, duke dhënë një arsye për
shpenzimet e tyre.
Kriteret
për Ky tregues është dëshmuar se është konsumuar, pasi që
përmbushje nga MAPL ka lansuar web-faqet e komunave që nga viti
faqja e internetit 2018, dhe si të tilla i përmbushin të gjitha kriteret e
të komunës
kërkuara në këtë tregues.
% e miratimi me Ky tregues nuk merr për bazë faktorin e numrit të
kohë i propozim
popullatës nëpër komuna, andaj sugjerohet të masë
buxhetit vjetor
konsultimet publike për 10,000 banorë, pasi komunat me
komunal nga
më shumë banorë do duhej të mbanin më shumë
Kuvendi
konsultime sesa komunat me më pak banorë.
Komunal
Numri i takimeve Në realitet, shumicën e kohës, kryetari i komunës ose nuk
të kuvendeve
merr pjesë në të gjitha takimet e kuvendit komunal, ose
komunale në të
shpesh ia delegon pjesëmarrjen në takimet e KK-së
cilat merr pjesë
nënkryetarit të komunës. Pra, këtu ka konfuzion në rastet
kryetari i
kur nënkryetarët marrin pjesë në takimet e KK-së se a
komunës
duhet të llogaritet për qëllim të këtij treguesi.
% e të
Fjala “aftësi të kufizuara” të zëvendësohet me “nevoja të
punësuarëve me
veçanta” si term më korrekt për këtë kategori të
aftësi të kufizuar personave dhe mos të matet në raport me numrin e
në institucionet
banorëve në komunë.
komunale, sipas
përkatësisë
gjinore
% e të
Në këtë rast koumat të cilat nuk kanë popullatë të
punësuarve nga
komunitetit jo pakicë penalizohen me pikë të
komunitetet jo
performancës mesatare duke raportuar 0% në këtë
shumicë sipas
tregues.
përkatësisë
gjinore
% e realizimit të
Të gjithë zyrtarët e intervistuar kanë shprehur brengën se
planit komunal
komunat nuk mund të përgadisin plan të mirëfilltë për
për menaxhimin e menaxhimin e fatkeqësive, duke pasë parasysh se
fatkeqësive
fatkeqësitë mund të ndodhin pa pritur.

22

7.1.2

Sipërfaqja e
shesheve publike
në m² për kokë
banori

10.1.2

% e vend
parkingjeve për
mjete motorike
në territorin e
komunës
Treguesit e
shërbimeve
komunale

Është vërtetuar se komunat nëpër vite raportojnë vlera të
ndryshme në këtë tregues (ndonjëherë raportojnë
sipërfaqe shumë të madhe, kurse në vitin pasues
sipërfaqe shumë të vogla), kjo si rezultat i mos njohurive
të matjes së këtij treguesi.
Ndryshimet në këtë fushë janë që në udhëzues të
ndryshohet termi nga “parkingjet publike” në “parkingjet
për shfrytëzim publik”

Është identifikuar matje e dyfishtë përmes dy treguesve,
ku njëri ka matë shtrirjen e shërbimit në nivel të
vendbanimeve, kurse treguesi vijues ka bërë matjen në
nivel te amvisërive; me ç’rast është komentuar se
treguesi për përfshirjen e amvisërive, tregon edhe për
shtrirjen dhe përfshirjen në nivel të vendbanimeve.
OSHC-të sugjeruan definimin e treguesve të
'mirëmbajtjes'.

2.3.3 Baza ligjore dhe përputhja me SMPK-në
Duke marrë parasysh dinamikën e ndryshimeve në bazën ligjore në Republikën e Kosovë,
paraqitet nevoja që të analizohet nëse ndryshimet e bazës ligjore kanë prekur treguesit e
SMPK-së. Prej periudhës së rishikimit të fundit të SMPK, i cili ka përfunduar në vitin
2016, ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ (UA) për transparencë komunale (MAPL,
2018), UA për teleprezencë (MAPL, 2019) dhe UA për konsultime publike në komuna
(MAPL, 2018), dhe ka mundësi që këto ndryshime mund ta afektojnë ndonjë nga treguesit
apo të dhënat në SMPK, specifikisht treguesit e Fushës 1 dhe 2 (MAPL, 2017).
Raporti i funksionit të komunave për vite me radhë tregon se komunat kanë problem me
harmonizimin e akteve si dhe të përmbushjes së obligimeve të tjera ligjore, si: funksionimi i
teleprezencës, publikimi i akteve komunale në web-faqet e komunave, funksionimi i
kuvendeve komunale konform LVL, etj (MAPL, 2019) Gjatë analizës së legjistlacionit të
ndërlidhur me fushat e SMPK është vërejtur se ndryshimet në kornizën e re ligjore nuk
kanë refelektuar në treguesit e SMPK, mirëpo është vlerësuar si e rëndësishme që në kuadër
të treguesve aktual të shtohen të dhëna të reja që do t’i plotësonin më tutje treguesit e
SMPK-së.
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2.3.4 Raportimi i të dhënave të sakta dhe shkalla e dokumentimit të të dhënave
Saktësia e të dhënave në kuadër të SMPK-së është funksion i procedurave për mbledhje dhe
raportim, e po ashtu edhe funksion i sigurimit të referencës për burimet e të dhënave si dhe
zbatimit të procedurave për verifikim në instancën komunale. Vlerat jashtë kufijve normal
të shprehura në përqindje, janë paraqitur gjatë analizës së të dhënave të raportuara nga
komunat në disa tregues, nga një numër i vogël i komunave.
Ekzistojnë mospërputhje ndërmjet të dhënave nga komunat dhe kompanitë rajonale të
shërbimeve komunale në mënyrën se si i formulojnë, përkatësisht si i masin të dhënat dhe
po ashtu dallime në burimet e të dhënave. Një shembull i dhënë për këto mospërputhje në
fushën e ujit thotë se një ekonomi familjare ose një biznes mund të ketë më shumë se një
orë për matjen e ujit të instaluar dhe prapë të llogariten si një ekonomi e vetme familjare.
Përkatësisht, nuk mund të përcaktohet numri i saktë i ekonomive familjare bazuar në
numrin e orëve matëse të ujit! Kur bëhet fjalë për llogaritjen e amvisërive, në këtë rast,
pavarësisht numrit të orëve matëse të ujit që një ekonomi familjare ka të instaluara,
komunat llogarisin vetëm një ekonomi familjare. Megjithatë, nga kompanitë rajonale kjo
situate faktike nuk merret shumë parasysh, pasi që ato raportojnë numrin e ekonomive
familjare në bazë të numrit të orëve matëse që ato kanë të instaluara. Mospërputhjet në këtë
pikë duhet të trajtohen në mënyrën e duhur ndërmjet komunave dhe kompanive rajonale të
shërbimeve komunale.
Gjithashtu, duke marrë parasysh mungesën e gjendjes fillesatare (baseline-it) në disa
tregues, saktësia e të dhënave paraqitet si problem. Mungesa e hartave zonale, planeve
rregulluese në disa komuna, listave të sakta të personave për programe sociale, nganjehërë
paraqitet sfidë mbledhja e të dhënave.
Dokumenti kryesor i Sistemit të Menaxhimit të Performancës Komunale përcakton për
secilin tregues të dhënat/dokumentet e nevojshme për të dokumentuar performancën e
komunës në treguesit në fjalë. Dokumentet mbështetëse mund të kategorizohen në dy lloje
kryesore:
a) Dokumente standarde, të cilat prodhohen nga komuna dhe janë kërkesa ligjore apo edhe
raporte të brendshme. Këto dokumente mund t’i shërbejnë komunave edhe për qëllime
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tjera, siç është rasti i planeve të ndryshme, dokumentet kryesore të buxhetit (buxheti vjetor,
Korniza Afatmesme e Buxhetit, etj); dhe
b) Dokumente apo të dhëna të cilat prodhohen nga komuna enkas për qëllim të raportimit të
performancës së tyre në fushat përkatëse, siç është shembulli i numrit të aktiviteteve
kulturore të organizuara nga komuna ose numri i parkingjeve publike, etj.
Përderisa tek grupi i parë kemi të bëjmë me një mbikëqyrje më të madhe, saktësia dhe
dokumentimi i informacioneve është më i besueshëm. Ndërsa për dokumentet/të dhënat të
cilat prodhohen enkas për qëllim të raportimit të performancës e që në përgjithësi
gjenerohen në mënyrë manuale, rreziku i dokumentimit të dobët të tyre është më i madh.
Në të dyja rastet, për të dokumentuar secilin tregues, zyrtarët komunalë ofrojnë dëshmi tek
MAPL se ku janë bazuar kur kanë raportuar performancën e tyre. Këto dëshmi dërgohen
tek MAPL, qoftë si të skanuara apo në kopje fizike. Përderisa të gjithë koordinatorët
komunalë bëjnë dokumentimin e të gjithë tregueseve, vizitat në teren kanë shfaqur që
dokumentimi nuk ka qenë i njëtrajtshëm tek të gjitha komunat e vizituara. Në këtë aspekt,
udhëzime specifike nga MAPL për mënyrën e dokumentimit do të ishin të nevojshme që do
të mbulonin disa aspekte, si: mënyrën, formatin, qasjen në dokumente etj.
Nga eksperienca e punës me komunat dhe angazhimit në këtë hulumtim është vërtetuar se
ka shumë sfida në funksionimin e sistemit. Raportimi i të dhënave për SMPK në nivel
komune përfshihet në Rregulloren Nr. 02 / 2017, e cila ka për bazë strukturën e sistemit të
SMPK të definuar dhe përshkruar në dokumentin kryesor (MAPL, 2017). Përkatësisht,
raportimi për SMPK në nivel komune organizohet nga koordinatori i cili i njofton zyrtarët
raportues për të dhënat e nevojshme, kriteret dhe dëshmitë për burimin e të dhënave.
Hallkat e verifikimit si procedura janë të përshkruara në dokumentin bazë të SMPK-së, në
instancën e parë tek koordinatori, kurse në instancën e dytë në nivel të kabinetit të kryetarit
të komunës. Mbledhja dhe raportimi i nënshtrohen ciklit kalendarik përkatës, ku të dhënat e
mbledhura futen në sistemin elektronik përmes qasjes së autorizuar për zyrtarët raportues.
Me rastin e autorizimit të të dhënave nga kabineti i kryetarit të komunës, të dhënat apo
vlerat e treguesve të SMPK-së merren si përfundimtare dhe kalojnë në MAPL për
përgatitjen e raportit të performancës (përpunim, analizë, përgatitje të tabelave dhe
grafikoneve, hartim të raportit) dhe publikim. Dëshmitë e mbledhura tregojnë se saktësia e
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burimeve të të dhënave konsiderohet si një sfidë serioze për komunat. Ndërsa për treguesit
që mblidhen brenda komunës, procesi i mbledhjes së të dhënave raportohet të jetë më i
lehtë dhe mund të gjurmohet dhe verifikohet, por, kjo nuk ndodh edhe me të dhënat për
treguesit e mbledhur jashtë komunës. Në veçanti, kjo bëhet edhe më e vështirë për
treguesit, të dhënat e të cilëve merren prej kompanive rajonale të shërbimeve komunale (si
ato të fushës së Ujit, Menaxhimit të Mbeturinave, etj.). Organizatat e shoqërisë civile, po
ashtu, kanë ngritur dyshime lidhur me mënyrën se si raportohen rastet lidhur me matjen e
sigurimit të qasjes në dokumentet publike.

Figura 2 - Shkalla e dokumentimit të të dhënave
Burimi: Raporti i performancës 2017
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Koordinatorët komunalë shprehën shqetësimet në lidhje me mbledhjen e të dhënave nga
kolegët e tyre (zyrtarë raportuesë përgjegjës për fushat e caktuara). Detyra e koordinatorit
komunal të performancës si angazhim dytësor, nuk i lejon që të qasen me shumë
përkushtim dhe seriozitet në këtë detyrë.

Mungesa e programeve të trajnimit për ngritjen e kapaciteteve komunale për mbledhje,
raportim dhe verifikim të të dhënave, në shumë raste është shkas i vonesave në raportim
dhe keq raportimeve. Në shumë raste është vërejtur se seriozitetit i funksionimit të sistemit
varet edhe nga vetë kryetarët e komunave. Në rastet kur kryetarët janë shumë ose aspak të
familjarizuar me këtë sistem, përkushtimi i vartësve të tyre bie dhe anasjelltas (Zyrtarët
komunal, 2019).
Në anën tjetër, për shkak të nivelit të madh të të dhënave të raportuar nga 38 komuna
(sistemi ka 222 të dhëna në 77 treguesë) dhe si pasojë e mos funksionimit të sistemit
elektronik, te DPTK del si nevojë organizimi më i madh tek verifikimi i të dhënave të
raportuara nga komunat në sistem. Ky sistem kërkon dëshmi për raportimin e të dhënave,
por duket se disa anashkalohen ndoshta për shkak të kohës dhe kapaciteteve. Raporti i
performancës së komunave tregon edhe për shkallën e dokumentitmit të të dhënave. Në
vitin 2017, mesatraja e shkallës së dokumentimit të të dhënave ishte 66.80%.
Shkalla e dokumentimit në nivel vendi është 66.08%, MAPL (2017). Gjithsej 22 komuna,
apo 57.89%, kanë shkallë të lartë të dokumentimit të dhënave, prej 70.30% - 100.00%.
Komuna me shkallën më të lartë të dokumentimit është Ferizaj 100% dhe Novobërda me
98.44%. Grupi më i vogël i komunave, 7 komuna apo 18.42%, i kanë dokumentuar të
dhënat e tyre mesatarisht, të shtrira prej 43.80% – 64.10%. Grupi i komunave me shkallë të
ulët të dokumentimit (nën 27.50%) janë 5 apo 13.15%. Radhitja e komunave me shkallë të
lartë të dokumentimit nuk është e njëjtë me radhitjen e komunave sipas performancës.
Forma e grafikut tregon një qëndrueshmëri të dokumentimit të të dhënave, krahasuar me
vitin e kaluar (54,10%) (MAPL, 2016).

2.3.5 Përshtatshmëria e mekanizmave të verifikimit
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Përveç aspektit të definicioneve të treguesve të veçantë, kredibiliteti i SMPK-së është
sfiduar edhe për nga aspekti i trajtimit të të dhënave në kuptimin e sigurimit të dëshmive
dhe zbatimin e procedurave për evidentim dhe verifikim në nivel të komunës. Procesi i
mbledhjes dhe dokumentimit të burimeve, si dhe verifikimi i të dhënave në bazë të
burimeve të identifikuara, janë evidentuar si procedura të cilat nuk gjejnë zbatim. Hallka e
fundit në nivel të komunës lidhur me kredibilitetin, është zyra e kryetarit të komunës, ku
duhet të merret aprovimi final për të dhënat të cilat do të raportohen në MAPL. Po ashtu, në
bazë të të dhënave të cilat arrijnë në MAPL, ku evidendohen mungesat në fushën e
specifikimit të burimeve prej nga janë marrë të dhënat, rrjedh konstatimi se verifikimi në dy
hallka në nivel të komunës nuk bëhet, dhe se të dhënat mund të jenë të sakta ose të pasakta,
por gjithsesi nuk mund të thuhet se i plotësojnë kriteret e sigurimit të cilësisë sipas
procedurave të parapara.
Për të siguruar një proces efektiv të verifikimit të të dhënave, SMPK ka paraparë disa
mekanizma të verifikimit si a) mekanizmat teknikë, b) mekanizmat administrativë, c)
mekanizmat profesionalë dhe d) mekanizmat e menaxhimit të rrezikut dhe llogaridhënies.
a) Mekanizmat teknikë - verifikimi përmes mekanizmave teknikë është menduar duke
formuluar në mënyrë të qartë dhe të lexueshme të gjithë treguesët dhe duke ofruar
udhëzime shpjeguese. Për secilin tregues, dokumenti kryesor i SMPK përcakton mënyrën
unike të verifikimit të saktësisë së informacioneve të përdorura për të llogaritur vlerën e
treguesit në fjalë. Megjithatë, të gjeturat tregojnë që shpeshherë dokumenti kryesor dhe
udhëzimet përcjellëse, ose nuk lexohen për shkak të volumit të madh, ose ka paqartësi në
definimin e tregueseve. Ky është një mekanizëm i rëndësishëm. Megjithatë, intervistat me
komuna, ministritë e linjës dhe organizata tjera kanë treguar që nuk ka qenë mjaft i
përshtatshëm. Për të përmirësuar këtë mekanizëm, mund të konsiderohet që në format
standarde për mbledhjen e të dhënave për secilin tregues të vendosen këto udhëzime që të
jenë më lehtë të lexueshme.
b) Mekanizmat administrativë - verifikimi nga koordinatorët komunalë – përveç
funksionit të koordinimit, dokumenti kryesor i SMPK dhe rregullorja e MAPL për
menaxhim të performancës komunale i japin një funksion të rëndësishëm koordinatorëve
komunalë sa i përket procesit të verifikimit të të dhënave. Përveç koordinatorëve komunalë,
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ekzistojnë edhe zyrtarët raportuesë, që zakonisht mbulojnë një ose më shumë fusha të
raportimit. Ata i plotësojnë format standarde për fushat e tyre dhe i dërgojnë ato tek
koordinatori komunal. Koordinatori komunal është përgjegjës për verifikimin e saktësisë
së të dhënave dhe relevancën e tyre dhe në fund nënshkruan format. Ky proces i verifikimit
nuk është i dokumentuar apo mbështetur me ndonjë listë kontrolluese ose dokument
standard që jep udhëzime për koordinatorët si të bëjnë verifikimin e të dhënave. Vizitat në
teren në komuna kanë treguar që ky proces i verifikimit të të dhënave nga koordinatorët e
performancës nuk është treguar edhe aq i suksesshëm dhe ka qenë një nga sfidat kryesore
që është prezantuar edhe nga vetë koordinatorët, zyrtarët raportuesë dhe nga donatorët.
Verifikimi nga kryetari i komunës - pasi që përmes nënshkrimit të formularëve
koordinatorët sigurojnë që të dhënat janë të sakta, ata i dërgojnë ato tek kryetarët për
aprovim/nënshkrim. Kryetari i komunës është përgjegjësi i fundit i verifikimit të të dhënave
dhe sigurimit të saktësisë së tyre. Ai/ajo mund të angazhojnë edhe shërbimet e auditimit të
brendshëm për këtë qëllim. Verifikimi i të dhënave nga kryetari apo i deleguari i tij/saj
është një praktikë e mirë dhe duhet të gjejë zbatim si e tillë. Megjithatë, vizitat në teren
kanë treguar që ky proces më shumë bëhet për formalitet dhe si mbështetje politike sesa që
në fakt ushtrohet ndonjë kontroll specifik nga ana e kryetarit.
c) Mekanizmat profesionalë - përfshijnë avancimin e njohurive dhe nevojën për të
organizuar trajnime profesionale për stafin e përfshirë në menaxhim të performancës
komunale, në veçanti për trajnim të koordinatorëve dhe zyrtarëve të performancës. Puna në
teren me komuna ka treguar se koordinatorët komunalë kanë shprehur shqetësimin për
mungesën e trajnimeve të mjaftueshme, e sidomos nevojën për organizim të trajnimeve për
treguesët e rinj dhe veçanërisht ndryshimet që bëhen në SMPK. Ky mekanizëm
konsiderohet mjaft i rëndësishëm dhe si i tillë duhet t’i kushtohet rëndësi të shtuar në të
ardhmen.
d) Mekanizmat e rrezikut dhe llogaridhënies – këto mekanizma përfshijnë procedura të
verifikimit të të dhënave për secilin tregues përtej sqarimeve bazike që ofrohen në
dokumentin kryesor të SMPK. Këtu përfshihet edhe nevoja për auditim të jashtëm të
procesit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për ato komuna që kanë rrezik më të madh sa i
përket besueshmërisë së të dhënave të tyre. Një auditim i SMPK është bërë në vitin 2017
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dhe ka prodhuar një sërë rekomandimesh për përmirësim. Ky mekanizëm është treguar të
jetë i dobishëm, megjithatë, pasi që auditime të tilla nga ZKA janë jo të detyrueshme të
bëhen çdo vit, mbetet në vendimin e auditorit të përgjithshëm të vendosë se a do të ketë
auditime të ngjashme në të ardhmen (MAPL, 2017)
Rëndësia e verifikimit të shëndoshë të të dhënave në SMPK është një çështje gjerësisht
shqetësuese. Palët e interesit ende nuk e kanë besim të kënaqshëm në të dhënat e
raportuara. Kjo është përkundër punës dhe progresit të konsiderueshëm në përmirësimin e
besimit në të dhënat e SMPK si rezultat i ndryshimeve dhe përmirësimeve të bëra në vitin
2016. Grantet stimuluese të ndërlidhura me SMPK intensifikojnë rëndësinë që të dhënat e
raportuara të jenë të sakta dhe të bazuara në burime dhe procedura të shëndosha të
verifikimit.

2.3.6 Njësitë matëse për klasifikimin e komunave sipas performancës

Koncepti bazë i matjes, përkatësisht formati i raportimit të vlerës së treguesit në SMPK
është definuar si vlerë numerike përgjatë një sistemi linear të paraqitur në vlerë të
përqindjes, ku treguesi merr vlerë prej 0 deri në 100. Performanca e mirë shquhet me vlerë
më të lartë dhe anasjelltas.
Qëllim i konceptit të përdorur te njësitë matëse të performancës ka pasë për bazë krijimin e
mundësisë së matjes, përkatësisht paraqitjes së performancës në aspektin numerik në format
relativ (përqindje); me ç’rast për shkak të relativizimit të kontekstit relevant (konteksti i
komunës për të cilën raportohet vlera e treguesit) mundësohet vlerësimi i performancës
sipas kornizës referente te vet komunës, dhe në këtë formë mundësohet krahasimi për
nivelin e performancës edhe në mes të komunave, përveç mundësisë së krahasimit të
performancës së vet komunës ndër vite.
Ka tregues të cilët raportojnë sipas skemës se fiksuar paraprakisht, me ç’rast vlera e
treguesit shënohet sipas formulës, duke shënuar vlerat në përqindje, në bazë të plotësimit të
kushteve; kjo për shkak se koncepti matës i treguesit nuk mundëson llogaritjen e të dhënave
dhe paraqitjen e performancës përgjatë një koncepti linear në shkallë të përqindjes prej 0
deri në 100.
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Nga 77 treguesë gjithsej, 2 prej tyre shprehin arritjet me numër, 2 prej tyre shprehin arritjet
në m² për kokë banori dhe 1 prej tyre në kg për kokë banori, 72 treguesit e tjerë shprehin
arritjet në përqindje.
Në përgjithësi, treguesit kategorizohen si tregues vjetorë apo nominalë, të cilët fillojnë me
vlerën zero çdo vit, dhe tregues kumulativë, te të cilët vlera tregon gjendjen e tërësishme të
treguesit në nivel komune, si p.sh. numri i ekonomive familjare të kyçura në rrjet të
ujësjellësit. Përkatësisht, 24 tregues kanë karakter kumulativ apo përmbledhës, kurse 53
tregues kanë karakter nominal apo vjetor.
Përkundër definicioneve të elaboruara në dokumentin bazë të SMPK-së, të gjithë
koordinatorët komunalë kanë shprehur nevojën për të përcaktuar se cilët tregues duhet të
maten në bazë kumulative e cilët në baza vjetore. Konsultimet poashtu kanë dhënë
indikacione për shqyrtimin e mundësisë që të dhënat e një treguesi të pasqyrojnë dy forma
të matjes (vjetore dhe kumulative).
Po ashtu gjatë analizës së raporteve të performancës nëpër vite, vërehet ngritje e
performancës në treguesit tek të cilët ngritja e performancës arrihet relativisht lehtë, ndërsa
e kundërta ka ndodhë me treguesit të cilët kërkojnë më shumë angazhim për ngritje të lehtë.
Kjo poashtu lidhet me hipotezën e dytë të ngritur, që tregon lidhje direkte në mes të
shpërblimit financiar dhe performancës së komunave. Komunat në vazhdimësi fokusohen
të përmirësojnë performancën në treguesit të cilët do të përdoren për vlerësim në grantin e
performancës. Përderisa, hipoteza e parë e ngritur as nuk mund të pohohet e as e kundërta,
kur performanca e përgjithshme qëndron pothuajse e njejta, e sidomos në fushat të cilat
kanë nevojë urgjente për përmirësim. Kjo ka ndodhë edhe për shkak të faktit se komunat
vlerësohen njejtë si për përpjekje të vogël për arritje të rezultateve të larta, ashtu edhe për
përpjekje të mëdha. Do të thotë se pesha e secilit tregues është e njejtë dhe vlera e mjeteve
financiare derivon nga rezultatet e perfromancës së tyre. E kundërta ndodh në vlerësimin e
komunave për Grantin e Performancës, ku sistemi i vlerësimit bëhet me anë të poentimit.
Në secilin tregues vendosen pragje të arritjes dhe performanca më e lartë merr më shumë
pikë. Po ashtu, treguesit më vështirë të arritshëm kanë më shumë pikë, krahasuar me
treguesit lehtë të arritshëm. Kjo për qëllim që performanca më e mirë të shpërblehet më
shumë.
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2.3.7 Kredibiliteti i SMPK

Pas rishikimit të vitit 2016, SMPK-ja është transformuar në një sistem robust në aspekt të
ndërtimit të sistemit dhe mekanizmave organizativë dhe menaxhuesë, me ç’rast edhe pse si
sistem në përgjithësi shquhet me një historik relativisht të shkurtër dhe në një mjedis social
dhe kulturor të papërvojë me sistem të menaxhimit të cilësisë. Gjatë zbatimit të SMPK-së
ndër vite, janë identifikuar probleme sistematike dhe josistematike, ku dobësitë e
identifikuara e kanë sfiduar kredibilitetin e SMPK-së. Të gjitha komunat e vizituara kanë
pasur të caktuar një zyrtar me përvojë për të shërbyer si koordinator komunal, përveç
komunës së Prishtinës, ku janë dy zyrtarë të caktuar për të shërbyer, njëri si koordinator
dhe tjetri si zëvendës koordinator.
Varësisht nga komunat, është konstatuar se në disa raste janë caktuar edhe zyrtarë
raportuesë me qëllim të mbulimit, përkatësisht për të shërbyer për mbledhjen dhe
raportimin e të dhënave në disa fusha. Bazuar në kapacitetet në dispozicion të personelit në
komunë, në disa komuna është konstatuar se një zyrtar raportues ka mbuluar 2 deri në 3
fusha, ndërsa në disa komuna është gjetur se ka nga një zyrtar të caktuar për secilën fushë,
si zyrtar raportues.
Në përgjithësi, koordinatorët komunalë kanë një përvojë të mirë dhe janë mjaft të
familjarizuar me SMPK-në. Në shumicën e herëve, është parë se ata kanë shërbyer
mesatarisht nga 4 deri në 7 vjet në cilësinë e koordinatorëve komunalë. Kjo përvoje ka
ndihmuar procesin e intervistave dhe në shumicën e rasteve nuk kishte nevojë të
kontaktohej me zyrtarët e tjerë të komunës, siç janë zyrtarët raportuesë ose personeli
përkatës nga drejtoritë për të marrë informata specifike. Koordinatorët komunalë kanë
deklaruar se ka mungesë të trajnimit për koordinatorët komunalë në lidhje me SMPK-në.
Auditimi i këtij sistemi, gjë që për herë të parë ka ndodhë në vitin 2017 nga ZKA, ka
nxjerrë në pah edhe problemet e tjera me të cilat ballafaqohet ky sistem. Në auditim janë
përfshirë gjashtë komuna (të vogla, të mesme dhe të mëdha) dhe gjetje nga ky aditmi se
përveç problemeve me dokumentim të të dhënave, janë hasur edhe të dhëna jo të sakta. 9%
të të dhënave të audituara kanë qenë të pasakta. Kjo tregon se edhe shuma e ndarë për
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financim të komunave në bazë të performancës ka devijuar, duke shpërblyer komunat, të
dhënat e të cilave kanë qenë të paskata (ZKA, 2017).
Gjetje nga ky auditim janë paraqitur në tabelën e më poshtë.

Tabela 2 - Gjetjet nga auditimi i SMPK

Ferizaj

Pejë

Obiliq

Graçanicë

Junik

Mamushë

Gjithsej

Në %

mbështetur në

12

44

44

20

47

29

196

51%

E dhëna nuk është mbështetur

32

10

19

31

12

20

119

32%

E dhëna nuk është e saktë

8

10

1

9

5

1

34

9%

Nuk është raportuar fare

3

0

0

4

0

14

21

5%

Nuk janë audituar për shkak të

9

0

0

0

0

0

9

2%

64

64

64

64

64

64

384

100%

E

dhëna

e

dokument

në dokumet

problemeve teknike
Gjithsej

Për MAPL, ashtu edhe për donatorët është shumë e rëndësishme që metodat e verifikimit të
të dhënave të funksionalizohen, me qëllim që mjetet financiare të ndahen për komunat të
cilat me të vërtetë janë të përkushtuara në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

2.4 Fondet stimuluese
2.4.1 Qëllimi i fondeve

Rregullorja e MAPL-së për Menaxhimin e Performancës Komunale parasheh që bazuar në
performanën e arritur, komunave të suksesshme t’u ndahen mjete financiare nga ‘Fondi
Stimulues’ për financimin e projekteve kapitale të propozuara nga vetë komunat. Këto
fonde ndahen nga buxheti vjetor i MAPL.
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Aktualisht janë dy fonde/grante që u ndahen komunave të cilat përdorin treguesit e SMPK,
qoftë një pjesë të tyre apo tërësisht: 1. Fondi Stimulues i themeluar nga MAPL dhe 2.
Granti i Performancës i financuar nga MAPL dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC) menaxhuar përmes projektit DEMOS.
1. Fondi Stimulues - është krijuar në 2009 me ndihmën e USAID. Në fillim fondi është
financuar plotësisht nga USAID. Më vonë, MAPL ka marrë përsipër financimin e plotë të
fondit i cili është në rritje çdo vit. Qëllimi i Fondit Stimulues është të stimulojë
performancë të mirë në ofrimin e shërbimeve komunale në Kosovë. Kjo bëhet përmes
matjes dhe raportimit të performancës komunale, që është mandat ligjor i MAPL-së. Fondi
përdor Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale për të matur performancën e
ofrimit të shërbimeve komunale dhe për çdo vit i shpërblen financiarisht komunat që
performojnë më së miri në gjithsej 77 tregues. Për të përfituar financiarisht, komunat duhet
të arrijnë një performancë mesatare prej së paku 66,66% e të gjithë tregueseve në 14 fusha
kryesore që përkojnë me kompetencat komunale. Për të gjithë treguesit, fillimisht komunat
notohen në mënyrë individuale dhe më pastaj përdoret mesatarja e të gjithë tregueseve për
të nxjerrur mesataren e përgjithshme për një komunë. Fondet financiare që shpërblejnë
komunat janë pjesë e buxhetit të MAPL-së. Shuma e përgjithshme e fondit në buxhetin e
vitit 2019 është 1,500,000€. Për komunat përfituese të fondit, ministria mirëmban kontroll
të fondeve dhe paguan direkt operatorët ekonomikë për projektet që i zgjedhin vetë
komunat. Projektet zgjidhen nga vetë komunat dhe ato duhet të jenë të natyrës së
investimeve kapitale.
2. Granti i Performancës – në vitin 2018, MAPL së bashku Agjencinë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC/DEMOS, themeluan skemën e Grantit të Performancës
dhe financojnë atë 50/50. Së fundmi, financimit të grantit i është bashkuar edhe Agjencia
Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA). Qëllimi i grantit është të stimulojë
konkurrencën ndërmjet komunave në Kosovë që të përmirësojnë performancën e tyre në tri
fusha kryesore: Qeverisje Demokratike, Menaxhim Komunal dhe Transparencë dhe
Integritet. Granti përdor gjithsej 27 treguesë të qeverisjes, 18 prej të cilëve sigurohen nga
Sistemi i Menaxhimit të Performancës të MAPL-së dhe 9 tjerë që sigurohen nga Zyra
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Kombëtare e Auditimit të Kosovës. Për të përfituar nga ky grant, të gjitha komunat duhet
së paku të plotësojnë tri kushte minimale që janë:
1. Nënshkrimi i një marrëveshjeje tri palëshe të mirëkuptimit (komuna, MAPL dhe
HELVETAS);
2. Komunat duhet të marrin së paku opinion të pa modifikuar me theksim të çështjes
nga Auditori i Përgjithshëm; dhe
3. Ekzekutimi i së paku 75% të buxhetit për investime kapitale.
Komunat të cilat kualifikohen për grant vlerësohen duke përdorur 27 tregues të cilët kanë
pesha specifike të ndryshme. Shuma e përgjithshme e grantit për vitin 2019 është
2,250,000€. Në vitin 2019 është shtuar edhe mbi gjysmë milioni euro nga Agjencia
Suedeze për Zhvillim, SIDA. Pjesa e fondeve financiare që dhurohen nga donatorët u
ndahen direkt komunave për të financuar projektet e tyre kapitale, ndërsa pjesa që
financohet nga MAPL, menaxhohet direkt nga MAPL, sikurse në rastin e Fondit Stimulues.
Dallimi në mes të fondit stimules dhe grantit të performancës qëndron edhe në ciklin e
shpërndarjes së mjeteve pët komunat. Përderisa te FS vlerësohet performanca e vitit n-1 dhe
mjete ndahen në vitin n (në qershor) dhe komunat gjatë vitit n duhet të shpenzojnë buxhetin
për më pak se gjashtë muaj, GP vlerëson performancën e komunave në vitin n per vitin n-1
dhe mjetet shfrytëzohen në vitin n+1, me ç’rast komunat kanë kohë që të planifikojnë
mjetet për investime për vitin e ardhshëm.
Ndarja e dy shpërblimeve të bazuara në performancë, raportimi i dyfishtë nga ana e
komunave dhe planifikimi i buxhetit për dy skema të ngajshme, kanë shkaktuar konfuzion
te komunat dhe po ashtu kanë ndikuar në rritjen e volumit të punëve të zyrtarëve të DPKT.
Zyrtarë të MAPL dhe DEMOS kanë treguar se janë në bisedime për mundësinë e bashkimit
të këtyre dy skemave në një skemë të vetme, dhe me këtë nëkuptohet edhe bashkimi i
mjeteve financiare.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Problemet e përgjithshme të sistemit
Bazuar në konsultimet fillestare me nëntë komuna, katër ministri, pesë organizata të
shoqërisë civile, zyrtarë të projektit DEMOS dhe shqyrtimin e Dokumenit kryesor të SMPK
(MAPL, 2017) shqyrtimin e Raportit të auditimit (ZKA, 2017) janë vërejtur disa mangësi të
funksionimit të SMPK-së.
Duhet theksuar se sistemi aktual në përgjithësi është i qëndrueshëm dhe nuk ka probleme
thelbësore. Megjithatë, mangësi janë paraqitur:
•

Kapacitete njerëzore – Si në ministri ashtu edhe nëpër komuna kapacitetet për
funksionimin e mirëfillt të sistemit janë të limitura. Organizata duhet të kujdesen
për ngritjen e kapaciteve të personelit përgjegjës me trajnime të vazhdueshme, duke
konsideruar format më të mira të të nxënit.

•

Në nivelin e treguesve – një numër i treguesëve nuk janë në kompetencë komunale
dhe si të tillë nuk mund të raportohen nga komunat. Shpesh është e vështirë të
krahasohen tregeusit në mes të komunave dhe të dhënat janë të paqarta, si dhe duhet
të avansohen në relacion me kornizën ligjore që është aktualisht në fuqi.

•

Saktësinë e të dhënave – për shkak të mungesës së një metodologjie të qartë të
verifikimit të të dhënave, nëpër vite vërehet devijim nga të dhënat reale.

•

Përfshirja e të gjitha kompetencave komunale – sistemi aktualisht nuk i
përmbanë të gjitha kompetencat komunale, dhe është e rëndësishme që sistemi të
përmbajë të dhëna për secilin nga shërbimet që ofron komuna.

Duke pasur parasyshë problemet e lartë shënuara, në vijim janë paraqitur pyetjet të cilat
kanë qenë udhërëfyes të hulumtitmit.
•

Cilat janë kapacitetet njerëzore të nevojshme për funksionimin e sistemit?

•

Cilët janë treguesit të cilët komunat nuk mund të raportojnë për shkak të përziersjes
së kompetencave me nivelin qendror?

•

Çfarë duhet të përmirësohet në procesin e raportimit?

•

Si mund të përfshihen tregues ose fusha të reja, me qëllim të përfshirjes së të gjitha
kompetencave komunale në këtë sistem?
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•

Si të përmirësohet procesi i verifikimit të të dhënave me qëllim të ngritjes së
krediblitetit të sistemit?

•

Cilat janë përparësitë e ngritjes së sistemit në nivel më të avansuar, duke përdorur
sisteme të avansuara elektornike për raportim?
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Për shkak të natyrës së studimit, strategjia e këtij hulumtimi është bazuar në metoda të
hulumtimit mikse, që përshinë të dy metodat, si cilësore, ashtu edhe sasiore. Me qëllim të
identifikimit të saktë të problemeve, hulumtimi është dizajnuar të relizohet duke përdorur
burime primare dhe sekondare të informacioneve.
Burimet primare kanë siguruar të dhënat sasiore të hulumtimi. Me këtë rast janë
identifikuar institucionet të cilat duhet të kontaktohen dhe më tutje janë identifikuar
personat përegjgjës brenda institucioneve. Përfshirja e të gjitha palëve është bërë me qëllim
të sigurimit të objektivitetit, ku po ashtu është respektuar edhe parimi kryesor i SMPK-së
për të siguruar integritetin dhe relevancën e rezultateve të performancës së komunave.

Të dhënat cilësore janë siguruar duke përdorur literarturën vendore dhe ndërkombëtare,
përkatëshit kornizën ligjore dhe dokumente të ndryshme të prodhuara nga departameti
përgjegjës në ministri, si dhe literaturë e huaj që të kemi një këndvështrim më të gjerë në
lidhje me përdorimin e sistemeve të ngjajshme nëpër vende të ndryshme dhe të mësojmë
nga praktika e mira.
Sipas Auriacombe, mbledhja e të dhënave sasiore zakonisht realizohet me një numër të
vogël të respodentëve duke përdorur intervistat (Auriacombe, 2005). Gjatë këtij hulumtimi
janë përdorur intervista gjysmë të strukturuara, mënyra dhe pyetjet e intrvistës janë
paraqitur në Shtojcën 2 të këtij dokumenti. Intervistat gjysmë të strukturuara nuk kanë
zgjidhje nga të cilat të anketuarit zgjedhin një përgjigje, përkundrazi, pyetja është formuluar
që të lejojë përgjigje individuale. Është një pyetje e hapur, por mjaft specifike në qëllimin e
saj dhe ndihmon në krijimin e një marrëdhënieje pozitive midis intervistuesit dhe të
anketuarve. Arsyeja e përdorimit të intervistave gjysmë të strukturuara është thjesht sepse
ato janë fleksibile dhe të adaptueshme. Kjo do të thotë se mund të përdoren me persona të
ndryshëm, për shembull personat me vështirësi në shikim dhe përgjigjet mund të hetohen,
përcillen, sqarohen dhe përpunohen për të arritur përgjigje specifike të sakta. Këto pyetje
gjithashtu i japin intervistuesit një mundësi për të motivuar përgjigjet dhe kjo rezulton në
një shkallë shumë më të lartë të përgjigjes (James dhe Sally, 2001).

38

Të dhënat e siguruara janë përdorur për të na dhënë pikëpamje më të gjerë për funksionimin
e mirëfilltë të sitemit. Është shqyrtuar përceptimi i informatorëve, përvoja dhe perspektivat
e tyre si burime kryesore të informacionit për këtë hulumtim. Në këtë mënyrë janë zhvilluar
intervista me persona të përfshirë drejtpërdrejt në zhvillimin, përdorimin dhe shfrytëzimin e
sistemit, me qëllim të mbledhjes së informatave për identifikimin e mangësive të sistemit
Për këtë

kontekst të hulumtimit, me rastin e intervistave me palët e interesit janë

shfrytëzuar udhëzuesit e formatit gjysëm të strukturuar, dhe të dhënat janë mbledhur në
formë të përshkrimit të përgjigjeve.
Burimet sekondare të natyrës cilësore janë shqyrtuar në aspektin e shfrytëzimit të literaturës
dhe legjislacionit, përkatësisht janë marrë informata për zhvillimin e kontekstit duke marrë
për bazë dokumentin kryesor të SMPK-së dhe rregulloren për performancë. Në vijim,
burimet dytësore cilësore janë shfrytëzuar gjatë trajtimit të kornizës ligjore për treguesit e
fushave që ka mundësi të preken nga ndryshimet e fundit në kornizën ligjore.
Burimet dytësore dhe analiza sasiore është shfrytëzuar gjatë shqyrtimit të raporteve të
prodhuara nga SMPK, për të parë devijimet dhe problemet me rezultate, kjo me qëllim të
identifikimit të treguesve për shqyrtim më të thellë.
Të gjitha të dhënat e prodhuara nga të dy format e metodat e hulumtimit janë përdorur për
të krijuar tabelën me informatat e mbledhura dhe të organizuara në mënyrë sistematike për
secilin tregues, ku janë të paraqitura informatat relevante, konstatimet si dhe rekomandimet.
Më tutje, të dhënat e mbledhura, analizuara dhe të sintetizuara, janë shfytëzuar për
formulimin e propozimeve për ndërhyrje në SMPK më qëllim të përmirësimit të mangësive
apo dobësive të identifikuara.
Për secilin tregues, mangësitë janë regjistruar duke konsultuar të gjitha palët e përfshira, si
dhe kërkesat për tregues sipas shfrytëzuesve të SMPK-së, me qëllim të pasqyrimit të plotë
të gjendjes. Të dhënat e grumbulluara janë shqyrtuar në kontekst të definicionit të treguesve
në dokumentin kryesor të SMPK-së, në kontekst të legjislacionit, si dhe në kontekst të
zbatushmërisë në praktikë të konceptit të matjes (pra, të sigurimit të të dhënave).
Rekomandimet për masat e nevojshme për trajtimin e treguesve janë përpiluar në bazë të
gjetjeve nga të gjitha analizat, për secilin tregues në veçanti.
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Gjatë këtij hulumtimi fokusi është të shohim se hipotezat (e poshtëshënuara) e ngritura do
të qëndrojnë në relacion të drejtë me gjetjet apo do të hidhen poshtë:
• Zbatimi efektiv i Sistemit të Menaxhimit të Performancës ndikon në përmirësimin e
performancës komunale;
• Shpërblimi për komunat me performancë më të mirë, ka efekt në ngritjen e
performancës së komunave.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Ky kapitull synon të analizojë të dhënat e mbledhura nga intervistat e zhvilluara me zyrtarët
publik, përfaqësusit e shoqërisë civile dhe donatorëve. Të gjitha intervistat janë mbajtur sy
më sy dhe kanë zgjatur nga një deri në dy orë. Gjetjet do të interpretohen nga të dhënat e
mbedhura të cilat do të paraqiten me anë të figurave ose tabelave. Po ashtu do të paraqitet
edhe një përfundim në bazë të gjetjeve për të gjitha pikat e listuar në deklarimin e
problemit.
Intervistat e zhvilluara me zyrtarët e nëntë komunave, kryesisht koordinatorët e
performancës

komunale

dhe

zyrtarët

raportues

kanë

qenë

të

karakterit

të

gjysëmstrukturuara, duke ju lënë hapësirë për shkëmbimin e përvojave si përdorues kryesor
të këtij sistemi (Shtojca 2, pjesa e parë). Duke kuptuar rëndësinë e sistemit respodentët
ishin shumë të përgjegjshëm që secilës pyetje të i përgjegjen me shumë saktësi dhe po ashtu
prefronin që të zgjeronin edhe me tutje fushën e intervistimit, duke shprehur edhe
sugjerimet e tyre për zhvillim të mëtutjeshëm të sistemit.
Intervistat me zyrtarët e MAPL, po ashtu kanë qenë të karakterit të gjysëmstrukturuar dhe
shumë të ngjajshme me ato të komunave. Kurse intervistat me zyrtarët e ministrivce të
linjës, shoqërinë civile dhe donatorët kanë qenë të karakterit më të mbyllur, dhe qëllimi
ishte të shohim se si përdoruesit e jashtëm e shohin këtë sistem dhe nëse kanë rekomandime
për avansim të tij. Zhvillim i të gjitha intervistave ka marrë kohë përafërsisht dy muaj, pasi
që pas secilës intervistë janë analizuar gjetjet dhe janë anlizuar nëse ka nevojë për
përmirësim të mëtutjeshëm të pyetësorit. Në vijim është paraqitur lista e respodentëve në
intrvistat e zhvilluara:

Tabela 3 - Lista e të intervistuarve
1
2
3
4
5

Emri, Mbiemri
Shemsi Azemi
Faton Bytyci
Mustafa Mehmeti
Albion Sherifi
Aziz Sylejmani

Instuticioni
Komuna e Lipjanit
Komuna e Istogut
Komuna e Vitisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Shtimes

Pozita
Koordinator i performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
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6
7
8
9
10
11

Driton Rraci
Islam Latifi
Afrim Prokshi
Rrustem Pepshi
Habib Qorrri
Sinisa Markovic

12 Jordanka Djordjevic

Komuna e Klinës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Drenasit
Komuna e Junikut
Komuna e Prishtinës

Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i Performancës
Koordinator i performances

Komuna e Novobërdës

Drejtoria e Arsimit

Komuna e Obiliqit

Drejtoria e Shëndetësisë
Koordinator i Performancës
U.D. Drejtoria per Ekonomi dhe
Financa
Drejtoria Shendetesisë
Drejtoria Arsimit
Udhëheqëse e DPTK

13 Tomislav Stankovic
14 Suzana Hashani
15 Zarife Behluli
Vlora Mjekiqi Kabashi
17 Agim Spahiu
18 Venera Çerkini
16

19

Haxhi Krasniqi

20
21

Lazar Mitiç

Mentor Morina

MAPL

Zyrtarë për komunikim me
komunat
Zyrtarë për analizë të të dhëanave

Ministria e Punës dhe
Mirëqenjes Sociale

Udhëheqës i Divizionit për
Planifikim dhe Përfshirje
Sociale
Udhëheqës i Divizionit për
Mbeturina dhe Kimikate
Departamenti i Planifikimin
Hapsinor, Ndertim dhe Banim
Departamenti per mbrojtjen e
mjedisit
Udhëheqës i Departamentit i
Zhvillimit të Sportit
Departmenti i Rinisë

22 Enver Tahiri
23 Servet Spahiu

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

24 Muhamet Malësia
25 Iber Alaj
26 Feim Hoxha
27 Jehona Shyti
28 14. Naser Arllati
29 15. Luljeta Morina
30 Naim Cahani
31 Kreshnik Gashi

Ministria e Kulturës Rinisë
dhe Sportit

Departmenti i Kulturës
Zyra Kombëtare e Auditimit Ndihmës Auditor i Përgjithshëm
Drejtor i Auditimit të Komunave
Kosova Democratic
Menaxher
Institute
Balkan Investigative
Reporting Netëork
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32 Fitim Sadiku
33 Driton Tafallari
34 Valmir Sadiku
35 Ertan Munoglu
36 Majlinda Jupolli

POLIS – Lipjan
Developing Together
Iniciativa për Zhvillim
Lokal
Projekti DEMOS

Menaxher i projektit
Zëvendës menaxhere e projektit

Në vazhdim do të elaborohen më në detaje të gjitha problemet e identifikuara në sistem, të
nxjerrura nga analizat cilësore dhe sasiore të realizuara gjatë këtij hulumtimi.

5.1 Vështirësitë e natyrës organizative, rregullative/ligjore dhe përmbajtësore

Me anë të Rregullores 02/2017 për Sistemin e Menaxhimit të Performancës së Komunave
(MAPL, 2017) rregullohen mjaft qartë dhe në detaje përgjegjësitë përkatëse, strukturat e
organizimit, funksionimi i sistemit dhe afate kohore për raportim në SMPK. Mirëpo,
pavarësisht se baza ligjore është në vend, gjatë hulumtimit është vërejtur se ekzisojnë
mangësi në funksionimin e sistemit. Në vijim janë paraqitur analizat e zhvilluar dhe
rezultatet e analizës nëse:
•

Kapacitetet njerëzore të nevojshme për funksionimin e sistemit janë në nivelin e
kënaqshëm;

•

Nëse ekzisojnë tregues për të cilët komunat nuk mund të raportojnë për shkak të
përziersjes së kompetencave me nivelin qendror;

•

Nëse duhet të intervenohet në procesin e raportimit;

•

Nëse duhet të përfshihen tregues ose fusha të reja;

•

Nëse procesi i verifikimit duhet të përmirësohet;

•

Nëse është e nevojshme zhvillimi i sistemit të avansuar elektornik për raportim.

5.1.1 Kapacitetet njerëzore të nevojshme për funksionimin e sistemit

Si dilemë e rëndësishme dhe në fokus të të gjithë respodentëve të intervistuar nëpër komuna
ishte nëse kapacitet njerëzore janë të mjaftueshme dhe nëse kanë njohuri të mjaftueshme
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për administrim dhe menaxhim të sistemit. E njejta dilemë ishte edhe te zyrtarët e MAPLsë. Edhe pse zyrtarët raportues nëpër komuna si numër janë të mjaftueshëm, hulumtimi ka
treguar se funksionimi i sistemit ende qalon mu për shkak të këtyre zyrtarëve. Në pyetjet e
paraqitura gjetë intervistave përgjigjjet ishin si në vijim:
A janë të mjaftueshme kapacitetet njerëzore dhe a janë aftësitë e tyre të mjaftueshme për
funksionim të sistemit?
Përgjigjja nga komunat: të gjithë respodentët (17 të intervistuarit) ishin të pajtimit se
problemi nuk është te numri i zyrtarëve komunal, pasi që në numër janë mjaftueshëm,
mirëpo problemi qëndron në atë se një numër i zyrtarëve nuk kanë kapacitete të
mjaftueshme për përdorim të sistemit dhe nuk janë të motivuar as të marrin mësime të reja.
Përgjigjja nga MAPL: edhe zyrtarët e intervistuar të MAPL-së pajtohen me përgjegjjen e
komunave, mirëpo ata e shohin problemi edhe në ministri, pasi që nuk ka zyrtarë që merren
specifikisht me trajnimin e zyrtarëve raportues të komunave.
Për misitrinë është e rëndësishme të përcjellin lëvizjet e zyrtarëve raportues nëpër komuna
dhe të organizojnë paketa të trajnimeve në formë të videove shpejeguese, të cilat do të
mundësonin mësimin e pavarur dhe në njëfarë mënyre do të shfrytëzohen edhe si memorie
institucioanle. Kurse sa i përket kapacitetve njerëzore në minstri, i gjithë DPTK do të duhej
të riorganizohej në mënyrë që të kemi divizionin i cili do të merrejt me zhvillim e
politikave të sistemit dhe divizionin i cili do të merrej vetëm me analizë dhe përgatitje të
raporteve të performancës.
Edhe pse në të dy nivelet ekziston mungesë e kapaciteteve të plota për të performuar si
duhet në raport me SMPK-në, kryetarët e komunave të cilët e njohin rëndësinë e këtij
sistemi, bëjnë presion më të madh te zyrtarë raportues për të mbikqyrur punën në treguesit
që vlerësuar për GPK dhe të raportojnë si duhet dhe me kohë. Kjo e mbështetë hipotezën e
dytë të këtij hulumtim, se shpërblimi financiar, ndikon në përmirësim të performancës. Dhe
nuk është se kemi arritur të verifikojmë plotësisht nëse mund të rëzojmë ose e kundërat,
hipotezën e parë se zbatimi efektiv i SMPK, ndikon në ngritje të performancës. Kjo ngase
arritjet e komunave nëpër vite kanë qenë pothuajse të njejta e sidomos në fushat që është
vështirë të përmirësohet performanca.
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5.1.2 Relevanca e treguesve

Gjatë analizës së legjistlacionit të ndërlidhur me fushat e SMPK është vërejtur se
ndryshimet në kornizën e re ligjore nuk kanë refelektuar në treguesit e SMPK, mirëpo është
vlerësuar si e rëndësishme që në kuadër të treguesve aktual të shtohen të dhëna të reja që do
t’i plotësonin më tutje treguesit.
Në intervistat e zhvilluara me palët e interesit janë diskutuar disa nga aspektet që lidhen me
treguesit e SMPK-së (shih shtojcën 2- pyetja 2 deri në 7).
Në pytejen nëse sistemi është duke funksionuar si duhet, zyrtarët e komunave ksihin të
njejta pikëpamje, se sistemi si tërësi funksionon mirë, mirëpo ka nevojë për avansim të
metutjeshëm, sidomos në rishikim të disa treguesve dhe përfshirjen e fushave të reja në
sistem. Poashtu disa nga treguesit duhet të fshihen për shkak se janë konsumuar dhe si të
tillë nuk tregojnë asgjë për performancën e komunave. Të njejtin mendim e ndanin edhe
zyrtarët e ministrisë për këtë aspekt.
Gjatë konsultimeve me të gjitha palët është ngritur edhe çështja nëse SMPK duhet të matë
performancën e komunave në përmbushjen e obligimeve ligjore, e sidomos në fushën 1 Shërbimet publike administrative dhe Fushën 2 - Transparenca komunale. Zyrtarët e
komunave të intrvistuara kishi pikëpamje të kundërta në këtë aspekt.
Disa nga zyrtarët komunalë ishin kundër përdorimit të treguesve që masin përmbushjen e
obligimeve ligjore, duke u bazuar në atë se MAPL përdor mekanizma tjerë për vlerësimin e
këtij aspekti, përmes departamenteve tjera në këtë ministri dhe harton raporte vjetore me
gjetjet dhe rekomandimet (MAPL, 2018). Duke u thirrur në faktin se MAPL në bazën e
performancës së këtyre treguesve ndan edhe fondin stimulues për komunat, zyrtarët në fjalë
janë kundër përdorimit të këtyre treguesve për ndarje të shpërblimit.
Në anën tjetër, zyrtarët e DPTK dhe donatorët e shohin të nevojshme matjen e
performancës në këtë aspekt, duke marrë parasysh diferencën në rezultatet në mes të
komunave në këto fusha, po ashtu edhe lëvizjet e performancës në treguesit e kësaj fusheje
në nivel vendi nëpër vite (Zyrtarët e DPTK dhe DEMOS, 2019). Raporti i funksionit të
komunave për vite me radhë tregon se komunat kanë problem me harmonizimin e akteve si
dhe të përmbushjes së obligimeve të tjera ligjore, si: funksionimi i teleprezencës, publikimi
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i akteve komunale në web-faqet e komunave, funksionimi i kuvendeve komunale konform
LVL, etj (MAPL, 2019).
Në fazën shumë të hershme të hulumtimit është menduar që treguesit e performancës duhet
të jenë në një nivel më të lartë dhe të masin jo vetëm përmbushjen e obligimeve ligjore, por
të shkojnë më larg duke synuar të masim përpjekjet e vazhdueshme të menaxhmetit dhe
stafit në përpilimet e planeve konkrete dhe në zbatimin e tyre, duke u fokusuar në matje të
rezultateve nëpër procese, e jo rezulatitin përfundimtar të një aktiviteti. Mirëpo, përderisa
një numër i madh i komunave ballafaqohen me sfida në përmbushjen e obligimeve ligjore,
është vlerësuar se kjo duhet të paraqitet si një qëllim afatgjatë i MAPL dhe aktereve tjerë.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunave të mëdha konsiderojnë se posedimi i treguesve të tillë
në SMPK ka qenë i dobishëm për komunat që të përmirësojnë performancën e tyre, por, ata
besojnë se përmbushja e kërkesave ligjore nuk dëshmon në të vërtetë performancë më të
lartë, prandaj shpërblimi i komunave duke përdorur tregues të tillë mund të konsiderohet si
mënyra më e mirë
.
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Figura 3 - Krahasimi i rezultateve në fushën e shëbimeve publike administrative
Burimi: Raporti i performancës së komunave (MAPL, 2016, 2017, 2018)
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Figure 4 - Krahasimi i rezultateve në fushën e Transparencës komunale
Burimi: Raporti i performancës së komunave (MAPL, 2016, 2017, 2018)

Edhe krahasimi i performancës për tre vjet në këto dy fusha tregon se qeverisjes lokale i
duhet kohë për të punuar në përmbushjen e obligimeve ligjore, e veçanërisht në fushën e
Transparencës komunale, dhe është herët të mendohet për ngritjen në nivel më të lartë të
treguesve.

5.1.2.1 Ndërlidhja e fushave dhe treguesve me kompetencat komunale

SMPK është i ndërtuar nga treguesit të cilët janë të grupuar në fusha të cilat sipas Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale janë në kompetencë komunale. Numër i madh i kompetencave
komunale nuk janë të përfshira në këtë sistem. Kjo për arsye se në kohën kur është ndërtuar
ky sistem në vitin 2009, një numër i kompetencave komunale kanë qenë nën kompetencë të
nivelit qendror (Qeveria e Kosovës, 2008). Shpesh kur kompetencat janë të përziera apo të
deleguar te komunat, del vështirësi në mbledhjen e të dhënave dhe rezultatet jo gjithmonë
paraqesin përpjekjet e komunës në treguesin e caktuar.
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Edhe gjatë shqyrtimi të literaturës, por edhe prej burimeve primare, janë paraqitur
shqetësime se SMPK duhet të ketë tregues që janë plotësisht në kompetencë të komunës,
me qëllim që të matet përpjekja komunale në arritje të rezultateve.
Gjatë shqyrtimi të literaturës kuptojmë që disa tregues të fushave të poshtëshënuara nuk
janë plotësisht në kompetencë komunale dhe autonomia e tyre në praktikë është e kufizuar
nga niveli qendror:
✓ Fusha 3 - Të drejtat e njeriut, shërbimet sociale dhe familjare;
✓ Fusha 11 - Uji i pijshëm;
✓ Fushës 12 – Kanalizimi, dhe
✓ Fushës13 - Menaxhimin i mbeturinave.
Kjo e bënë më të vështirë ndikimin në përmirësimin e gjendjes në këto fusha, e veçanarisht
në treguesit e shërbimeve publike, te të cilët grumbullimi i të dhënave realizohet nga
ndërmarrjet publike. Shërbimet e ujit dhe kanalizimit menaxhohen nga ndërmarrjet
regjionale, të cilat kanë obligim të raportimit në nivelin qendror, ndërsa menaxhimi i
mbeturinave realizohet nga ndërmarrje komunale ose ndërkomunale. Edhe përkundër faktit
që komunat në të shumtën e rasteve janë hisedarë të tyre, ka shumë ankesa që paraqiten
sfida në orientimin e shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve. Po ashtu, në fushën e tretë,
dy nga treguesit për skemat sociale, treguesi 3.2.1 “% e familjeve në nevojë të cilave iu
është siguruar banimi” dhe treguesi “3.2.2 % e popullatës e cila përfiton nga skema
sociale”, nuk janë në kompetencë komunale. Në të tilla raste, komuna ofron vetëm
shërbimet administrative, kurse niveli qendror, përkatësisht Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale merr vendimet.
Si sistem i themeluar me qëllim të matjes së performancës së shërbimeve komunale, fushat
dhe treguesit e SMPK-së ndërlidhen ngusht me kompetencat komunale. Megjithatë, gama e
kompetencave komunale është më e gjërë sesa ajo çfarë e mbulojnë fushat dhe treguesit e
SMPK. Ka disa arsye pse nuk janë të mbuluara gjitha kompetencat komunale në SMPK,
mirëpo kjo nuk do të thotë që nuk duhet të shqyrtohet mundësia e përfshirjes sa më të
madhe.
Disa kompetenca komunale paraqesin sfida në përfshirjen e fushave dhe treguesve të
SMPK-së për shkak të subkejtivititetit, matshmërisë dhe sfidave në burime të të dhënave.
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Më tutje, performanca në tregues të disa fushave që nuk janë të përfshira aktualisht në
SMPK bëhet tejet e vështirë në periudhën afatshkurtë, e sidomos për komunat me territor
apo kapacitete financiare të vogla, prandaj edhe vërehet nevoja e shqyrtimit të kujdesshëm
dhe konsultimit të mirëfilltë për të lëvizur në këtë drejtim.

Tabela 4 - Kompetencat komunale sipas LVL dhe përfshirja e tyre në SMPK

Paragrafi
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Neni 17 LVL
Zhvillimi ekonomik lokal
Planifikimi hapsinor
Shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimi
Rregullimi dhe standardet për
ndërtim
Mbrojtja e mjedisit
Shërbimet publike (uji, kanalizimi,
menaxhimi
i
mbeturinave,
transporti, rruga)
Emergjenca lokale
Arsimi parashkollor, fillor dhe i
mesëm
Të drejtat e njeriut
Shëndetësia primare
Shërbimet familjare dhe sociale
Banimi publik
Shëndeti publik
Licensimin i shërbimeve publike
dhe objekteve
Emërtimi e rrugëve
Hapësirat publike
Turizmi
Kultura
Tjera

Fushat e SMPK
Nuk është e përfshirë
Fusha 6
Nuk është e përfshirë
Nuk është e përfshirë
Fusha 14
Fusha 8, Fusha 9,
Fusha 10, Fusha
11, Fusha 12,
Fusha 13
Fusha 5
Nuk është e përfshirë
Fusha 3
Nuk është e përfshirë
Fusha 3
Fusha 3
Nuk është e përfshirë
Fusha 6
Nuk është e përfshirë
Fusha 7
Nuk është e përfshirë
Fusha 4
Fusha 1 dhe 2

Në anën tjetër, zërat që kërkojnë ndërlidhje më të madhe të fushave dhe treguesve të SMPK
me kompetencat komunale, pra, që të ketë gjithëpërfshirje dhe jo vetëm tregues apo fusha
të përzgjedhura, janë me vend dhe duhet marrë parasysh në një fazë të evoluimit të SMPK.
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Megjithatë, në gjendjen aktuale, SMPK mbulon pjesën më të madhe të fushave që liston si
kompetenca vetanke tek neni 17 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Kompetencat vetanake
që nuk preken nga SMPK, janë zhvillimi ekonomik lokal dhe shfrytëzimi i tokës komunale,
arsimi dhe shëndetësia primare, shëndeti publik, standardet për ndërtime, turizmi dhe
emërimi i rrugëve. Disa nga to, si turizmi dhe shfrytëzimi i tokës, do të mund të
grupoheshin tek zhvillimi ekonomik lokal. Gjithashtu, shëndeti publik do të mund të
grupohej me shëndetin primar, ndërsa standardet e ndërtimit me Fushën 6 të tanishme
(planifikimi hapsinor). Emërimi i rrugëve, për shkak se mund të dilte vetëm një tregues i
rëndësishëm, do të mund të grupohej me Fushën 8 të tanishme (infrastrukturën rrugore).

5.1.3 Procesi i raportimit dhe nevoja për përmirësim

Procesi i raportimi në SMPK është mjaftë qartë i përshkruar në dokumentet përcjellëse të
këtij sistemi. Secili nga përdoruesit e sistemi e ka mjaftë të qartë të përshkruar se si dhe kur
duhet të raportohet. Problematika qëndron në mos përkushtim e plotë dhe mos
përgjegjësinë e përdoruesve për të ju përmbajtur udhëzimeve të dhëna. Në vijim është
paraqitur skema e rrjedhës së raportimit.

Figure 5 - Cikli i mbledhjes, verifikimit, miratimit dhe i raportimit të të dhënave
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Sipas komunave, përveç komunikimit të dobët dhe rrjedhës së dobët të informacionit
ndërmjet ndërmarrjeve dhe institucioneve komunale, mungesa e termave/përkufizimeve të
qarta dhe udhëzimeve të punës se si dhe kur duhet të merren të dhënat, ka çuar në këto
mospërputhje, ku edhe komunat në shumë raste raportojnë gabimisht të dhënat në treguesit
e performancës, ose përdorin burimet të të dhënave të ndryshme nga ato që janë të synuara
për raportim. Në përgjithësi, zyrtarët e ministrive të intervistuara në kuadër të procesit të
rishikimit janë deklaruar se nuk janë të familjarizuar me procesin e grumbullimit të të
dhënave, procesin e verifikimit, ose aspekte të tjera që lidhen me grumbullimin, përpunimin
e të dhënave, dhe aspekte që lidhen me integritetin e SMPK (Zyrtarët e MMPH, MASHT,
MKRS dhe MESP, 2019).
Duke provuar edhe më tej në këtë aspekt, nga ana e ministrisë (MKRS - Departamenti i
Rinisë), është komunikuar qartë se nga perspektiva e departamenteve përkatëse, puna e
ministrisë përkufizohet sipas tërësisë së të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuar ligjërisht,
në kuptimin se qeveritë lokale nuk janë të detyruara ligjërisht që të raportojnë dhe në fakt
nuk raportojnë tek departamentet përkatëse ministrore. Në kontekstin e theksuar, MKRS-ja
(departamenti i rinisë) nuk ishte në situatë për të formuluar ndonjë input thelbësor në lidhje
me treguesit ose procesin e SMPK-së, siç është mbledhja, verifikimi, dhe raportimi tek
MAPL (udhëzimet). Në interpretimin e ministrisë, planet e punës të drejtorive përkatëse të
autoriteteve lokale supozohet të kenë tregues, dhe po ashtu të sigurojnë monitorim të
zbatimit dhe raportim. Po ashtu, MKRS (departamenti i rinisë) për nevojat e veta ka tregues
që janë formuluar si pjesë e planeve shumëvjeçare dhe vjetore të punës, kështu,
performanca e sektorit vlerësohet përmes vlerësimit të zbatimit të planit të punës. Në
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është konstatuar një përvojë tjetër në
raport me drejtoritë përkatëse të qeverisjes lokale, ku aktivitetet e mbrojtjes së mjedisit dhe
të planifikimit hapësinor në nivel komunal mbikëqyren pjesërisht (edhe pse jo në kuptimin
e llogaridhënies direkte), që do të thotë se ka ndërlidhje në aspektin e punës në raport me
departamentet ministrore.
Në kontekstin e fushëveprimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
departamentet ministrore nuk janë të familjarizuara me procesin e mbledhjes së të dhënave
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dhe raportimin për qëllime të SMPK-së, megjithatë, ato janë të familjarizuara me burimet e
të dhënave, kuptimin e tyre, rëndësinë dhe integritetin e treguesve nën shqyrtim.

Sipas komunave, për disa tregues të tillë si treguesi 8.1.1 % e rrugëve të shtruara, ka më
shumë kuptim që performanca të matet si një numër kumulativ sesa të raportohet në baza
vjetore. Në mënyrë të ngjashme janë identifikuar raste të tjera, siç është treguesi 4.4.1 % e
zbatimit të planit komunal për ngritjen e kapaciteteve për aktivitetet kulturore, sportive dhe
rinore dhe 12.1.1 % e zbatimit të planit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të
kanalizimit, etj.
Për një numër të kufizuar të treguesve janë marrë komente nga ana e komunave, MAPL-së,
si dhe nga ana e OSHC-ve lidhur me atë se çfarë masin këta tregues dhe se drejtimi,
përkatësisht kahja e rritjes se vlerës së treguesit nuk korrespondon apo është në
kundërthënie me konceptin bazë për performancën e lartë apo të ulët (Palët e intervistuara,
2019). Kjo dilemë ekziston sepse treguesit që raportojnë numra të ulët janë një gjë e mirë
për komunën, por ato shënojnë pak pikë në SMPK. Për shembull, në treguesin 2.4.2 % e
zyrtarëve të pezulluar në lidhje me akuzat e ngritura kundër tyre, raportimi i një shifreje të
ulët konsiderohet një performancë e mirë; megjithatë, kjo mund të 'penalizojë' komunat
përderisa ato marrin një rezultat të ulët për këtë tregues. Dëshmitë nga komunat kanë
treguar se shpesh komunat nuk kanë qëllim që të raportojnë raste të tilla për të arritur pikë
më të larta. Për këtë çështje rekomandohet që të shqyrtohen të gjithë këta tregues dhe të
ndryshohet mënyra e vlerësimit, që të jetë në pajtim me parimin e përgjithshëm se vlera më
e lartë tregon perfomancë më të lartë dhe anasjelltas. Janë komunikuar po ashtu edhe
dilema lidhur me konceptin e performancës për treguesin 3.2.2 % e popullatës e cila
përfiton nga skema sociale, duke parashtruar pyetjen se: performanca e lartë në këtë
tregues, a nënkupton përmirësim, apo përkeqësim të gjendjes në komunë sa i përket
shtresave të varfëra të shoqërisë? Përkatësisht, a nënkupton rritja e performancës së
treguesit se po rritet edhe numri i skamnorëve?
Një sfidë permanente dhe ankesë nga komunat paraqitet edhe çështja e dallimeve në mes të
komunave, si në aspektin e dallimeve në madhësi dhe resurse, po ashtu edhe në raport me
barazinë në aspekt të konkurrencës kur karakteristikat natyrore të komunave i japin
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përparësi apo paraqiten si dobësi e komunës. Si shembull paraqitet rasti kur shtrirja e rrjetit
të kanalizimit matet si performancë, me ç’rast komunat me terren malor si Dragashi apo
Novobërda nuk kanë rrjet të kanalizimit të integruar nëpër vendbanime, e poashtu as nuk
kanë mundësi teknike për një infrastrukturë të tillë, për çfarë arsye të penalizohen në një
kontekst për të cilin autoritetet komunale realisht nuk kanë mundësi për të ndikuar në
aspektin e përmirësimit të infrastrukturës?! Ankesa të tilla po ashtu janë hasur edhe lidhur
me treguesit në fushën e administratës publike, përkatësisht dallimi në afatet kohore për
trajtimin e kërkesave, ku komunat shumë të vogla kanë numër disproporcionalisht të ulët të
kërkesave në raport me qytetet e mëdha.Treguesë të tjerë që kanë qenë vështirë të maten:

Tabela 5 - Treguesit vështirë të matshëm
1.1.3

Koha mesatare e shqyrtimit të lëndëve gjatë vitit

2.4.1

% e raportimit të planit vjetor të planit të integritetit para kuvendit komunal

2.4.2

% e zyrtarëve komunalë të suspenduar në raport me akuzat e ngritura ndaj tyre

4.2.2

% e pjesëmarrjes së qytetarëve sipas veprimtarive për kulturë, rini dhe sport

11.2.1

% e ditëve në vit me furnizim të pa ndërprerë me ujë të pijshëm

11.2.2

% e faturimit të ujit të shpenzuar

11.2.3

% e pagesave të ujit të faturuar

12.2.2

% e vendbanimeve të përfshira në sistemin për trajtim të ujërave të zeza

5.1.4 Procesi i verifikimit – Nevoja për përmirësim
Donatorët në vazhdimës bëjnë presion që të gjenden mekanizma të verifikimit të cilët do të
jenë funksional. Më poshtë janë të përshkruar disa prej tyre:
-

Akterët të nivelit lokal (kryetarët e komunave, koordinatorët e SMPK-së ose

auditorët e brendshëm)
-

Akterët të nivelit qendror (MAPL-ja ose ZKA-ja)

-

Akterët të jashtëm (shqyrtimi kolegial, shoqëria civile ose qasjet e kontraktimit të

jashtëm
Për momentin, mekanizmi i verifikimit është i shpërndarë në pjesë të ndryshme të
rregulloreve që rregullojnë SMPK.
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Mirëpo, për të arritur deri te një konkluzion, se cila është forma e duhur për verifikim dhe
saktësi të të dhënave, janë shqyrtuar pyetjet e mëposhtme:
•

Pse është i rëndësishëm verifikimi i të dhënave?

•

Cilët faktorë nxisin ose pengojnë cilësinë e të dhënave?

Pse është kaq i rëndësishëm verifikimi i të dhënave? - Në një nivel është “e qartë” se
verifikimi i të dhënave është shumë i rëndësishëm. Por në praktikë “rëndësia dhe sigurimi
që verifikimi është bërë në mënyrën e duhur” varet nga të kuptuarit e arsyes pse është kaq i
rëndësishëm. Kjo do të ndihmojë për të planifikuar burimet dhe akterët pjesëmarrës. Arsyet
përfshijnë:
•

Mbrojtja dhe avancimi i besueshmërisë së SMPK-së në tërësi, veçanërisht
me pjesëmarrës të rinj potencialë;

•

Sigurimi që komunatduhet të mbajnë përgjegjësi për punën e tyre;

•

Mundësimi i komunave që me saktësi të identifikojnë fushat me
performancë të dobët në mënyrë që të mund të bëjnë përmirësime;

•

Sigurimi i një baze të shëndoshë për performancën krahasuese ndërmjet
komunave për qëllime përmirësimi, si dhe që ato të mund të stimulohen në
mënyrë të drejtë me shpërblime dhe/ose të sanksionohen për performancë të
dobët relative.

Përfundimisht, efekti i verifikimit të dobët të të dhënave dhe humbja e ndërlidhur e besimit
të palëve të interesit do të dëmtonte vlerën e SMPK-së dhe granteve stimuluese përkatëse.
Gjithashtu, do të ishte potencialisht çështje për kontest juridik nëse vendimet që prekin
burimet, reputacionin ose të drejtat e komunave janë ndikuar nga mbështetja në të dhëna të
pasigurta. Është e domosdoshme të pranohet që sa më e rëndësishme bëhet SMPK-ja në
kuadër të ministrive, donatorëve dhe shoqërisë civile, aq më të mëdha bëhen rreziqet dhe aq
më të larta janë arsyet për ta bërë siç duhet verifikimin e të dhënave.
Cilët faktorë nxisin ose pengojnë cilësinë e të dhënave? - Verifikimi i dobët i të dhënave
nuk shkaktohet nga një faktor i vetëm. As nuk ka të ngjarë të rregullohet me një metodë të
vetme. Duhet të kemi kombinimin e duhur të kompleksitetit dhe qartësisë. Duhet të
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kuptojmë bashkëveprimin kompleks të faktorëve që prodhojnë të dhëna të mira ose jo aq të
mira, por gjithashtu të kemi qartësinë për të parë se cilat metoda kanë më shumë të ngjarë të
japin rezultate. MAPL gjithashtu duhet të vendosë se çfarë qasje të përgjithshme propozon
të zbatojë. A do të:
•

Përqendrohet në ndëshkimin e komunave të cilat nuk prodhojnë të dhëna
cilësore?

•

Të stimulojë të dhënat cilësore?

•

Trajtojë komunat si organizata ‘nxënëse’ të cilave u duhet inkurajimi dhe
mbështetja (dhe në njëfarë mase kërcënimi me sanksione) për t’u
përmirësuar dhe ndryshuar, si dhe për të përfshirë verifikimin e të dhënave
në procedurat dhe kulturën e tyre?

Përderisa sanksionet dhe stimujt kanë një rol të rëndësishëm, theksi duhet të vihet te këto të
fundit. Komunat aktualisht mund të “luajnë” me sistemin, dhe mund të joshen të vazhdojnë
ta bëjnë këtë. Mirëpo, duhet të dekurajohen për ta bërë këtë. Por mbështetja në ndëshkime
nuk do të ndryshojë kulturat dhe nuk do të bëjë që komunat të marrin përgjegjësi për të bërë
ndryshime pozitive. Në të vërtetë, në një afat të shkurtër ka të ngjarë të inkurajojë edhe më
shumë “lojëra”, me qëllim që të bëhet më i vështirë zbulimi.
Ekzistojnë forca pozitive dhe negative për verifikimin e mirë të të dhënave, dhe këto forca
janë në ndryshimin e sjelljes, kulturore dhe “teknike”.
Forcat që çojnë në të dhëna jocilësore:
•

Përkufizimet e dobëta ose të paqarta të treguesëve dhe udhëzimeve që
ndërlidhen me punën;

•

Procedurat jo-konsistente, të paplota ose të papërshtatshme qoftë në:
o SMPK, ose
o Komunat individuale;

•

Koordinatorët e SMPK-së nuk janë të trajnuar mirë ose nuk janë plotësisht
kompetentë;

•

Mungesa e interesit të kryetarëve të komunave dhe zyrtarëve të lartë
komunalë për cilësinë e të dhënave;
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•

Mungesa e lidhjes dhe përforcimit midis të dhënave të SMPK-së dhe
treguesëve me aranzhimet dhe sistemet e brendshme të menaxhimit të
performancës komunale, duke përfshirë planifikimin e brendshëm të
përmirësimit;

•

Mungesa e kapacitetit të koordinatorëve të SMPK-së ose zyrtarëve të tjerë
raportues (ndoshta veçanërisht në komunat më të vogla);

•

Problemet e qasjes në ose kontrollit mbi saktësinë dhe cilësinë e të dhënave
(p.sh. me kompanitë rajonale).

Forcat për të dhëna cilësore dhe të sakta: Këto forca janë kryesisht të kundërta me forcat
negative. Ato përfshijnë profesionalizmin dhe integritetin e koordinatorëve të SMPK-së,
kryetarëve të komunave dhe aktorëve të tjerë, kërkesat e verifikimit të sistemit SMPK, etj.
Ajo që është e rëndësishme të njihet është se kjo është çështje kulturore po aq sa teknike.
Prandaj, zgjidhja e problemit duhet të përfshijë dispozitën specifike për ndërtimin e
kapaciteteve si në planin afatshkurtër, ashtu edhe në atë afatgjatë, si në MAPL, ashtu edhe
në komuna. Fokusi kryesor duhet të jetë në atë se kush ka përgjegjësi për të dhëna të mira,
dhe si t’i ushtrojnë ato, dhe marrëdhëniet e verifikimit me çështje të tilla si informatat e
menaxhimit brenda komunave dhe planet e tyre për përmirësim. Të kombinuara me stimuj
dhe sanksione afatshkurtra, këto bartin premtimin më të mirë afatgjatë për të arritur një
cilësi më të mirë të të dhënave.

5.1.5 Nevojat për zgjerim të sistemit;

Përkundër numrit të madh të treguesve dhe ankesave për volum të madh të punëve gjatë
periudhës së raportimit, numër i madh i komunave të intervistuara, e po ashtu edhe vetë
MAPL kanë shprehur ide për përfshirjen edhe të disa treguesve të rinj. Po ashtu edhe
organizatat e shoqërisë civile dhe minisritë e linjës të cilat janë kontaktuar kanë shprehur
vullnetin të kontribuojnë në zgjerimin e këtij sistemi. Disa nga sugjerimet e palëve të
përfshira në hulumtim janë të paraqitura më poshtë:
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Tabela 5 - Propozimet nga palët e konsultuara
Komuna/OSHC

Treguesit
Tregues që matin koston e shërbimeve publike të ofruara

Komuna e Vitisë

% e ujit të humbur
Tregues që masin përpjekjet e komunave për riciklim

Komuna e Ferizajt

Tregues të efikasitetit operacional

Komunat dhe MAPL

Fushat e reja: arsimi, shëndetësia, barazia gjinore dhe zhvillimi
ekonomik lokal

KDI

Tregues mbi planin vjetor të punës së kryetarit të komunës dhe
matjen e zbatimit të tij
Tregues për trajtimin e ujërave të zeza

BIRN/MMPH

Shtimin e masave të efiçiencës së energjisë dhe lejeve të
ndërtimit

IZHL

Shtimin e performancës në Këshillin për Performancën e
Sigurisë dhe themelimin dhe funksionimin e këshilleve lokale, si
mekanizma të rëndësishëm për konsultime publike.

Ministria

e

Kulturës, Shtimin e një treguesi për Qendrat Rinore (themelimin dhe

Rinisë dhe Sportit

funksionimin), pasi që janë kompetencë e qeverisjes lokale dhe
një tregues për grantet për ''artistët e pavarur'' pasi që treguesit
aktualë nuk përfshijnë këtë aspekt të rëndësishëm.
Tregues për matjen e % së buxhetit të shpërndarë ndërmjet
kulturës, rinisë dhe sportit, pasi që shumica e buxhetit komunal
në këtë fushë shkon për klubet sportive.

MAPL dhe SDC

Elemente të gjithëpërfshirjes (të grupeve të marxhinalizuara) në
treguesit aktual apo edhe krijimi i treguesve të rinj.
Tregues në lidhje me pjesëmarrjen e qytetarëve në takime
publike.

Propozimet për tregues dhe fusha të reja duhet të realizohen në proces konsultativ, pasi
zyrtarët komunalë kanë shprehur shqetësimet për shtimin e 12 treguesve në rinj në
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periudhën e rishikimit të dytë (2014 – 2016). Ata shprehën pakënaqësitë e tyre në lidhje me
mospërfshirjen në përzgjedhjen e treguesve, pasi që ata janë edhe akterët kryesorë të cilët
do të punojnë me ata tregues.

5.1.6 Zhvillimi i sistemit të avansuara elektornik për raportim

Avansimet në botë e teknologjisë kanë mundësuar që shumë nga proceset e punës të
realizohen me shumë saktësi dhe shpejtësi më të madhe. Duke pasur parasysh numrin e
madh të të dhëanve që raportohen nga komunat në ministri është e pa diskutueshme
avansimi i mënyrës së raportimit. Është kuriozitet se si një sistem elektronik i ngritur vite
më parë ende nuk është jetësuar. Nga intervista e zhvilluara me zyrtarët e DPTK-së dhe
komunave është kuptuar se mos funksionimi i sistemit elektornik, ka mbetur si pasojë e
disa qështjeve të vogla teknike dhe të cilat do të mund të sanoheshin me pak mjete
financiare. Mirëpo, mungesa e një zyrtari të teknologjisë informative në DPTK, ka shkatuar
edhe mos përfillje të kësaj qështje. Për ministrinë është kruciale që të funksionalizoj
sistemin elektronik dhe me këtë edhe zyrtarët e tjerë do të shkarkoheshin nga volumi i
punëve dhe gjenirimi i të dhëanve do të jetë shumë më saktë.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Matja e performancës mund të vështrohet në dy kënde kryesore. Për pesimistin apo ata të
cilët janë rezistentë ndaj konceptit të matjes në sektorin publik, treguesit e performancës ka
të ngjarë të shihen si irrelevantë dhe në rastin më të keq si një përpjekje për të imponuar
kontroll në sjellje në një mënyrë autokratike. Tek optimistët ose ata që përkrahin matjen,
treguesit e performancës ofrojnë një mundësi për të reflektuar mbi performancën, të
mësojnë nga praktikat e mira dhe të përmirësojnë shërbimin ndaj publikut. Informacioni i
dhënë mund ose të 'fshihet' për mangësitë e qenësishme të të dhënave, ose të punohet me të
për të nxjerrë në pah çështje të veçanta në nevojë
të hetimit të mëtutjeshëm.
Varësisht se cila nga këto pikëpamje fiton, përcaktohet edhe përdorimi i matjes së
performancës. Shqyrtimi i literaturës na bënë të ditur se roli kryesor i matjes së
performancës në qeverisjen vendore është zhvillimi. Përfitimi kryesor është në ngritjen e
pyetjeve që nuk mund të transmetohen ndryshe: paraqitja e sfidave për mençurinë
konvencionale dhe stimulimi i ideve dhe qasjeve të reja për ofrimin e shërbimeve. Në
mënyrë ideale, treguesit do të përdoren nga qytetarët, stafi dhe menaxherët në nivel lokal
për të vendosur një kornizë brenda së cilës performanca e autoriteteve lokale mund të
vlerësohet dhe përmirësohet. Me krijimin e një ndjenjeje të pronësisë së matjes së
performancës në nivelin lokal, ndikimi i tij do të jetë më shumë se sipërfaqësor.
Prandaj, sistemi i matjes së performancës në sektorin publik duhet të përputhet me
strategjinë e zgjedhur, ndërsa kriteret e matjes duhet të zgjedhen sipas perspektivave të
matjes në lidhje me aktivitetet e organizatave të sektorit publik. Matja e performancës në
sektorin publik duhet të koordinohet dhe do të jetë kuptimplotë vetëm kur përputhet me
strategjinë dhe përgjigjet në të gjitha fushat e matjes.
Ky studim na lë të kuptojmë se si niveli lokal, ashtu edhe ai qëndror, janë të pajtimit që
matja e performancës përmes SMPK ka ndikuar në rritjen e fokusit për performancë më të
mirë në treguesit e matur në nivel vendi. Mirëpo, të gjeturat nga burimet parësore dhe
dytësore tregojnë se është i nevojshëm avansimi i përdorimit të këtij sistemi.
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MAPL duhet të krijojë në baza vjetore mekanizma përbrenda DPKT për ofrimin e
trajnimeve për zyrtarët raportuesë dhe koordinatorët e performancës.
Kryetarët e komunave duhet të ndikojnë në përmirësimin e marrdhënieve ndërnjerëzore, për
t’u siguruar që të dhënat nga departamentet e caktuara raportohen me kohë te koordinatori i
performancës.
MAPL duhet të zhvillojë një metodologji unike për mënyrat e verifikimit të të dhënave.
Kryetarët e komunave duhet t’u kushtojnë më shumë vëmendje dokumentimit të të dhënave
dhe verifikimit të tyre.
Kryetarët e komunave duhet të caktojnë një persom nga personeli në rolin e koordiantorit të
perfromancës, pa obligime të tjera shtesë.
MAPL duhet të krijojë mekanizma për sanksionim të komunave në rast të raportimit jo të
saktë të të dhënave.
MAPL duhet të bëjë përpjkeje më të mëdha për funksionimin e sistemit elektornik të
SMPK.
Dokumenti kryesor i SMPK të zhvillohet në dy formate. Formati i shkurtër për ministritë e
linjës, donatorët dhe kryetarët dhe formati i gjatë me të gjitha informatat në lidhje me
matjen e treguesve për zyrtarët komunalë të cilët punojnë me të në baza ditore.
Në formularët e raportimit të shtohet një listë me termat/përkufizimet kryesore për të
definuar nocionet kryesore.
Të realizohet ndërlidhja më e mirë e fushave të SMPK-së me kompetencat komunale, si
rrjedhojë të shtohen tri fusha: arsimi primar, shëndetësia primare dhe zhvillimi ekonomik
lokal.
Megjithatë, në gjendjen aktuale, SMPK mbulon pjesën më të madhe të fushave që liston si
kompetenca vetanke tek neni 17 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Kompetencat vetanake
që nuk preken nga SMPK janë zhvillimi ekonomik lokal dhe shfrytëzimi i tokës komunale,
arsimi dhe shëndetësia primare, shëndeti publik, standardet për ndërtime, turizmi dhe
emërimi i rrugëve. Disa nga këto fusha, si turizmi dhe shfrytëzimi i tokës do të mund të
grupoheshin tek zhvillimi ekonomik lokal. Gjithashtu, shëndeti publik do të mund të
grupohej me shëndetin primar, ndërsa standardet e ndërtimit me Fushën 6 të tanishme
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(planifikimin hapësinor). Emërimi i rrugëve, për shkak se mund të dilte vetëm një tregues i
rëndësishëm, do të mund të grupohej me Fushën 8 të tanishme (infrastrukturën rrugore).
Treguesit të cilët janë vështirë të maten apo nuk janë plotësisht në kompetencë të komunave
të fshihen. Më poshtë është paraqitur lista e treguesve që duhet të largohen nga sistemi.

Tabela 6 - Propozimet për ndryshime në SMPK

Fusha
TË DREJTAT E
NJERIUT,
SHËRBIMET
SOCIALE DHE
FAMILJARE

Rezultati Ref
3.2.2

3.2.3

Emërtimi i
treguesit
% e popullatës
e cila përfiton
nga skema
social

% e ankesave
të shqyrtuara
për skemën e
ndihmës social

Të
Përshkrimi i shkurtër
dhënat
Hequr Treguesi matë % e
popullsisë që përfitojnë
nga programet sociale,
duke përdorur
popullsinë totale si bazë
për kalkulim. Diskutimi
me stakeholderët ka
ardhë në përfundim që
autoritetet komunale
nuk i menaxhojnë
programet sociale dhe
nuk dihet saktë se çfarë
është performancë e
mirë apo e keqe sa i
përket % së fituar në
këtë tregues, kësisoj ky
tregues duhet të fshihet.
Hequr Tregues vetë-shpjegues.
Ky tregues lidhet me
treguesin paraprak,
gjithashtu është
rekomanduar për fshirje
pasiqë komunat kanë të
bëjnë me trajtimin e
ankesave për programet
sociale. Formulimi i
këtij treguesi është
ndryshuar për të matur
numrin e ankesave të
shqyrtuara jo të
aprovuara. Ky tregues
është fshirë pasiqë
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KULTURË, RINI
DHE SPORT

3.3.3

%e
Hequr
prezantimit për
diskutim në
kuvendin
komunal të
personelit të
komunës për
vitin paraprak

4.1.1

% e realizimit
të planit
komunal për
ndërtimin e
kapaciteteve
për
veprimtaritë
kulturore,
rinore, dhe
sportive

4.1.2

%e
Hequr
pjesëmarrjes së
qytetarëve
sipas
veprimtarive
për kulturë,
rini dhe sport

Hequr

lidhet me treguesin e më
simpërm. Pasiqë
treguesi i mësipërm
është fshirë, edhe ky
tregues duhet të fshihet.
Ky tregues matë nëse
puna e zyrës së
personelit i nënshtrohet
mbikqyrjes dhe
llogaridhënies nga
kuvendi komunal. Nëse
puna e zyrës së
personelit përfshihet si
pjesë e raportit të
kryetarit, konsiderohet
që janë arritë kërkesat
dhe merren 100% të
pikëve për këtë tregues
përndryshe ky tregues
merr 0%.
Treguesi matë % e
implementimit të
aktiviteteve që lidhen
me zhvillimin e
kapaciteteve në fushën e
kulturës, rinisë dhe
sportit. Hisedarët kanë
sygjeruar që të
rishikohet ky tregues
për të matur
infrastrukturën fizike
d.m.th gjithsej metrat
katrorë të infrastrukurës
për kulturë, rini dhe
sport krahasuar për
10,000 banorë
Treguesi matë % e
implementimit të
aktiviteteve (eventeve)
në fushën e kulturës,
rinisë dhe sportit
kundrejt aktiviteteve të
planifikuara në fushën e
kulturës, rinisë dhe
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UJI I PIJSHËM

11.1.2 % e
vendbanimeve
të përfshira në
sistemin e ujit
të pijshëm

Hequr

11.2.1 % e ditëve në
vit me
furnizim të pa
ndërprerë me
ujë të pijshëm

Hequr

sportit. Hisedarët kanë
sygjeruar që të
rishikohet ky tregues
për të matur rezultate
(outpute) të prektshme
të drejtorisë përkatëse
komunale për shembull
matja e numrit të
aktiviteteve(eventeve)
në fushën e kulturës
rinisë dhe sportit për
10,000 banorë.
Treguesi matë
performancën e
komunave në zgjerimin
e sistemit të ujit të
pishëm në çdo
vendbanim në komunë
për përfitim të
qytetarëve të saj.
Performanca matet si %
e vendbanimeve që kanë
çasje në sistemin e ujit
të pishëm publik në
raport me numrin e
përgjithshëm të
vendbanimeve në
komunë. Ka sygjerime
nga të gjithë hisedarët
që ky tregues të fshihet
Treguesi matë nivelin e
shërbimeve për furnizim
me ujë sikurse treguesi i
mësipërm matë
mbulueshmërinë e
infrastrukturës. Treguesi
matë % e furnizimit të
vazhdueshëm me ujë të
pijshëm në të gjithë
komunën si % e ditëve
me furnizim të
vazhdueshëm. Ka
sygjerime nga të gjithë
hisedarët që të fshihet
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ky tregues

11.2.2 % e faturimit
të ujit të
shpenzuar

Hequr

11.2.3 % e pagesave
të ujit të
faturuar

Hequr

11.2.4 % e mostrave
të ujit të cila i
plotësojnë
standardet e
ujit të pijshëm

Hequr

Treguesi matë nivelin e
faturimit të ujit të
pijshëm, specifikisht
matë % e ujit që është
faturuar në raport me
ujin që ujin që është
furnizuar tek
konsumatorët. Janë
dhënë sygjerime nga të
gjithë hisedarët që ky
tregues të fshihet.
Treguesi matë nivelin e
pagesave të pranuara të
ujit të faturuar,
specifikisht matë % e
pagesave që janë
pranuar në raport me
ujin që është faturuar
tek konsumatorët. Ka
sygjerime nga të gjithë
hisedarët që ky tregues
të fshihet
Treguesi matë nivelin e
performancës së
komunave në ofrimin e
ujit të pishëm për
qytetarët e saj. Treguesi
matë nivelin mostrave të
ujit të pishëm që i
plotësojnë kriteret e ujit
të pishëm, specifikisht
matë % e mostrave të
testuara që i plotësojnë
kriteret e ujit të pishëm
në raport me të gjitha
mostrat e ujit të pishëm
të marra nga sistemi
publik i ujit të pishim
gjatë vitit
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KANALIZIMI

12.1.2 % e
vendbanimeve
të përfshira në
sistemin e
kanalizimit

Hequr

12.2.1 % e realizimit
të projekteve
të planifikuar
për trajtimin e
ujrave të zeza

Hequr

Treguesi matë
performancën e
komunave në zgjerimin
e çasjes në sistemin e
ujrave të zeza për çdo
vendbanim në komunë
për përfitime të
qytetarëve. Performanca
matet si % e
vendbanimeve që kanë
çasje në sistemin e
ujrave të zeza në raport
me numrin e
përgjithshëm të
vendbanimeve në
komunë. Ka pasur
sygjerime nga të gjithë
hisedarët që të hjeket ky
tregues.
Treguesi matë
performancën e
komunave në zhvillimin
dhe mirëmbajtjen e një
sistemi të ujrave zë
zeza. Performanca matet
sa i përket
implementimit të
aktiviteteve vjetore të
specifikuara në plan.
Vetvetiu, përmes matjes
së implementimit, po
ashtu matet edhe
performanca në
zhvillimin dhe
dokumentin e
planifikimit për
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e sistemi
të ujrave zë zeza.
Specifikisht, treguesi
matë % e implementimit
të aktiviteteve të planit
bazuar në aktivitetet e
listuara në plan. Ka
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sygjerime nga hisedarët
që të largohet ky tregues

MENAXHIMI I
MBETURINAVE

13.1.2 % e
vendbanimeve
të përfshira në
sistemin e
grumbullimit
të mbeturinave

Hequr

MBROJTJA E
AMBIENTIT

14.1.4 % e
sipërfaqeve të
rregulluara
mjedisore

Hequr

Treguesi matë
performancën e
komunave në zhvillimin
dhe mirëmbajtjen e një
sistemi të ujrave zë
zeza. Performanca matet
sa i përket
implementimit të
aktiviteteve vjetore të
specifikuara në plan.
Vetvetiu, përmes matjes
së implementimit, po
ashtu matet edhe
performanca në
zhvillimin dhe
dokumentin e
planifikimit për
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e sistemi
të ujrave zë zeza.
Specifikisht, treguesi
matë % e implementimit
të aktiviteteve të planit
bazuar në aktivitetet e
listuara në plan. Ka
sygjerime nga hisedarët
që të largohet ky tregues
Treguesi matë
performancën e
komunave në rehabilitin
e sipërfaqeve të
dëmtuara. Specifikisht,
matë në % sipërfaqet që
janë rehabililtuar në
raport me gjithsej
sipërfaqe që janë
dëmtuar në kontext të
dëmtimit mjedisor. Ka
pasur sygjerime që të
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hjeket ky tregues pasi që
komunat kanë
kapacitete të limituara
në trajtimin e
dëmtimeve mjedisore
apo sipërfaqeve të
kontaminuara.
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8.

APPENDIXES

Shtojca 1: Fushat, rezultatet dhe treguesit e SMPK
#

Fusha

1

SHËRBIMET
PUBLIKE
ADMINISTRATIVE

TRANSPARENCA
KOMUNALE
2

Rezultati
1.1 Ofrimi i
shërbime
administrative
sipas kërkesave
të qytetarëve
2.1 Sigurimi i
pjesëmarrjes së
qytetarëve në
procesin e
vendimmarrjes në
komunë

Treguesi
1.1.1% e lëndëve të shqyrtuara gjatë vitit
1.1.2 % e lëndëve të shqyrtuara brenda
afateve ligjore
1.1.3 Koha mesatare e shqyrtimit të lëndëve
gjatë vitit
2.1.1. % e mbledhjeve të kuvendit dhe
komisioneve komunale të bëra publike për
qytetarët
2.1.2. % e akteve të miratuara në kuvendin
komunal për të cilat është konsultuar
publiku
2.1.3. Konsultimi i publikut për miratimin e
kornizës afatmesme dhe buxhetit komunal
2.1.4. % e njoftimeve të publikuara për
mbajtjen e 2 takimeve publike
2.2 Sigurimi i
2.2.1% e publikimit të akteve të miratuara
qasjes së
në kuvendin komunal në faqën zyrtare të
qytetarëve në
komunës
dokumente
2.2.2 % e publikimit të akteve me karakter
publike
të përgjithshëm, të miratuara nga kryetari i
komunës në faqen zyrtare të komunës
2.2.3 % e publikimit të dokumenteve për
planifikim dhe shpenzim të buxhetit
2.2.4 % e publikimit të dokumenteve të
prokurimit publik të komunës
2.2.5 % e realizimit të kërkesave të
qytetarëve për qasje në dokumente publike
2.2.6 % e përmbushjes së kritereve të faqes
zyrtare elektronike të komunës
2.3 Sigurimi i
2.3.1 % e miratimi me kohë i propozim
llogaridhënies
buxhetit vjetor komunal nga Kuvendi
dhe respektimi Komunal
i afateve ligjore 2.3.2 % e diskutimeve për raportin e
në proceset e
buxhetit nga Kuvendi Komunal për vitin
Kuvendit
paraprak
Komunal
2.3.3 % e diskutimit të raportit të
performancës komunale nga kuvendi
komunal për vitin paraprak
2.3.4 % mbledhjeve të KK me pjesëmarrje
të kryetarit të komunës
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2.4 Sigurimi i
masave
antikorrupsion
në
administratën e
komunës
3.1 Sigurimi i
barazisë dhe
mbrojtja nga
diskriminimi

3

4

TË DREJTAT E
NJERIUT,
SHËRBIMET
SOCIALE DHE
FAMILJARE

KULTURË, RINI
DHE SPORT

3.2 Ofrimi i
shërbimeve
sociale dhe
familjare

3.3 Sigurimi i
trajtimit të
barabarte në
kuadrin e
menaxhimit të
burimeve
njerëzore
4.1 Ndërtimi i
kapaciteteve të
nevojshme për
ushtrimin e
veprimtarive
kulturore,
rinore dhe
sportive
4.2 Rritja e
numrit të
veprimtarive
kulturore,
rinore e
sportive dhe e

2.4.1% e raportimit të planit vjetor të planit
të integritetit para kuvendit komunal
2.4.2 % e zyrtarëve të suspenduar komunal
në raport me akuzat e ngritura ndaj tyre

3.1.1 % e të punësuarëve me aftësi të
kufizuar në institucionet komunale
3.1.2 % e të punësuarve në institucionet
komunale sipas përkatësisë gjinore
3.1.3 % e të punësuarve nga komunitetet joshumicë sipas përkatësisë gjinore
3.1.4 % e grave dhe vajzave pjesëmarrëse
në takimet publike
3.1.5 % e zyrtarëve të emëruar politik gra
dhe vajza në postet politike në komunë
3.2.1 % e familjeve në nevojë të cilave iu
është siguruar banimi
3.2.2 % e popullatës e cila përfiton nga
skema sociale
3.2.3 % e ankesave të miratuara për skemën
e ndihmës sociale
3.2.4 % e fëmijëve me strehim familjar
3.3.1 % zbatimit të skemës në shpërndarjen
e vlerësimeve të punës për shërbyesit civil
3.3.2 % e vendeve të hapura të punës janë
procesuar përmes SIMBNj
3.3.3 % e prezantimit për diskutim në
kuvendin komunal të raportit vjetor të zyrës
së personelit të komunës për vitin paraprak
4.1.1 % e realizimit të planit komunal për
ndërtimin e kapaciteteve për veprimtari
kulturore, rinore dhe sportive

4.2.1 % e realizimit të veprimtarive të
planifikuara për kulturë, rini dhe sport
4.2.2 % e pjesëmarrjes së qytetarëve sipas
veprimtarive për kulturë, rini dhe sport
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5

6

7

8

9

MENAXHIMI I
FATKEQËSIVE

PLANIFIKIMI
HAPSINOR

HAPËSIRAT
PUBLIKE

pjesëmarrjes së
qytetarëve
5.1 Mbrojtja e
qytetarëve dhe
e pasurisë së
tyre nga
fatkeqësitë
6.1 Planifikim i
qëndrueshëm
komunal
6.2 Ndërtim i
planifikuar
komunal

7.1 Hapësirë
publike e
mjaftueshme
për një mjedis
të shëndetshëm

8.1
Infrastruktura
rrugore lokale
e zgjeruar, e
shtruar dhe e
INFRASTRUKTURA mirëmbajtur
RRUGORE
8.2
Infrastruktura
rrugore lokale
e sigurtë për
qytetarët

TRANSPORTI
PUBLIK

10 PARKINGJET

5.1.1 % e realizimit të planit komunal për
menaxhimin e fatkeqësive
5.1.2 % e intervenimeve për mbrojtje nga
fatkeqësitë
6.1.1 % e territorit të komunës për të cilat
ekzistojnë planet rregulluese (të
hollësishme), hartat zonale
6.2.1 % e kërkesave të miratuara për leje të
ndërtimit
6.2.2 % e ndërtesave të reja të inspektuara
6.2.3 % e objekteve të reja me leje të
ndërtimit
7.1.1 Sipërfaqja e hapësirave të gjelbra
publike në m² për kokë banori
7.1.2 Sipërfaqja e shesheve publike në m²
për kokë banori
7.1.3 % e sipërfaqeve të hapësirave publike
që mirëmbahen rregullisht
8.1.1% e rrugëve lokale të shtruara
8.1.2 % e rrugëve lokale të mirëmbajtura

9.1 Ofrimi i
transportit
lokal publik
për të gjitha
vendbanimet e
komunës

8.2.1% e gjatësisë së rrugëve lokale me
trotuare
8.2.2 % e gjatësisë së rrugëve lokale me
ndriçim publik
8.2.3 % e gjatësisë së rrugëve lokale të
shenjëzuara
9.1.1% e realizimit të planit komunal për
transport lokal publik
9.1.2 % e vendbanimeve të përfshira në
transportin lokal publik
9.1.3 % e vendndalimeve të shënjëzuara për
automjetet e transportit publik

10.1 Krijimi i
hapësirave të
mjaftueshme
për parkim të

10.1.1 Numri i parkingjeve për parkimin e
mjeteve motorike
10.1.2 % e vendparkimeve për mjete
motorike në territorin e komunës

75

PUBLIKE

mjeteve
motorike

11.1 Përfshirja
e të gjithë
qytetarëve në
sistemin e ujit
të pijshëm
11 UJË I PIJSHËM
11.2 Furnizimi
i qëndrueshëm
me ujë të
pijshëm
11.3 Furnizimi
i qytetarëve me
ujë të pijshëm
sipas
standardeve
12.1 Përfshirja
e të gjithë
qytetarëve në
sistemin e
kanalizimit
12 KANALIZIMI

13 MBETURINAT

10.1.3 % e vendparkimeve të destinuara për
taksi
10.1.4 % e parkingjeve me vendparkime të
rezervuara për persona me aftësi të kufizuar
11.1.1% e realizimit të planit për ndërtimin
dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellsit
11.1.2 % e vendbanimeve të përfshira në
sistemin e ujit të pijshëm
11.1.3 % e ekonomive të përfshira në
sistemin e ujit të pijshëm
11.2.1 % e ditëve në vit me furnizim të pa
ndërprerë me ujë të pijshëm
11.2.2 % e faturimit të ujit të shpenzuar
11.2.3 % e pagesave të ujit të faturuar
11.3.1% e mostrave të ujit të cila i
plotësojnë standardet e ujit të pijshëm

12.1.1 % e realizimit të planit për ndërtimin
dhe mirëmbajtjen e sistemit të kanalizimit
12.1.2 % e vendbanimeve të përfshira në
sistemin e kanalizimit
12.1.3 % e ekonomive të përfshira në
sistemin e kanalizimit
12.2 Trajtimi i 12.2.1 % e realizimit të projekteve të
ujërave të zeza planifikuar për trajtimin e ujrave të zeza
12.2.2 % e vendbanimeve të përfshira në
sistemin për trajtim të ujrave të zeza
13.1 Përfshirja 13.1.1 % e realizimit të planit komunal për
e të gjithë
menaxhimin e mbeturinave
qytetarëve në
13.1.2 % e vendbanimeve të përfshira në
sistemin e
sistemin e grumbullimit të mbeturinave
grumbullimit të 13.1.3 % e ekonomive që kanë qasje në
mbeturinave
sistemin për grumbullimin e mbeturinave
13.2 Ofrim i
13.2.1% e realizimit të orarit për mbledhjen
qëndrueshëm i e mbeturinave
shërbimeve në 13.2.2 % e inkasimit të mjeteve për
mbledhjen e
mbledhjen e mbeturinave
mbeturinave
13.3 Deponimi 13.3.1 Sasia e deponimit të mbeturinave në
i mbeturinave
kilogram për kokë banori
14.1 Krijimi i
14.1.1 % e realizimit të planit të veprimit
një mjedisi të
lokal në mjedis
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14 MBROJTJA E
MJEDISIT

pastër dhe të
shëndetshëm

14.1.2 % e lejeve të lëshuara mjedisore
komunale
14.1.3 % e ndërtesave të reja që e kanë
zbatuar lejen mjedisore komunale
14.1.4 % e sipërfaqeve të rregulluara
mjedisore

77

Shtojca 2: Intervista gjysëm e strukturuar për të gjithë akterët e përfshirë në
hulumtim
Janë planifikuar tre grupe te intervistave:
-

Intervistat me zyrtarët komunal:

Qëllimi kryesor është të informohemi nga

praktikuesit në terren, ata të cilët e përdorin sistemin sistematikisht.
-

Intervistat me Ministritë: Të intervistohen ministritë e linjës të cilat aktualisht kanë
tregues në SMPK, të shohin cilat janë pikëpamjet e tyre bë lidhje me sistemin dhe
treguesit.

-

Intervistat me shoqërinë civile dhe projektin DEMOS:

Të shohim nëse kanë

material ose informata relevante të nevojshme për sistemin.
Intervistat me komunat: Çështjet/aspektet kyçe të këtyre intervistave
-

Nuk është e nevojshme që të gjitha komunat të intervistohen - p.sh. nëse ata nuk
dëshirojnë ose me të vërtetë nuk kanë mundësi të ofrojnë shumë.

Jemi në kërkim të pasqyrës dhe informacionit për përmbajtjen e SMPK. Nëse ata kanë
pikëpamje për aspekte të tjera është në rregull, por ato janë dytësore dhe duhet të shtyhen
në pjesën e fundit të intervistës.
-

Duam të intervistojmë njerëz që e kuptojnë dhe operojnë SMPK ose një pjesë
kryesore të tij (p.sh. nëse ka nevojë të flasim me një zyrtar me një specializëm të
veçantë).

Udhëzues për intervistimin e komunave
Shpjegoni të intervistuarit qëllimin e intervistës dhe theksoni përqendrimin e tij, gjegjësisht
në përmbajtjen e SMPK. Thuaj se do të zgjasë një orë ose më shumë dhe se fokusi kryesor
është në treguesit dhe për të ndihmuar në identifikimin e atyre që kanë problem me matje
dhe si të tillë duhet të fshihen ose rishikohen.
Emri i komunës:
Data dhe vendndodhja e intervistës:
Emri dhe pozicioni i të intervistuarit:
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Përvoja e të intervistuarit me SMPK: (Shënim: Nëse ata kanë pak ose aspak përvojë me
sistemin, nuk duhet të jenë të intervistuar!)
Përmbledhje: Ju lutemi thoni cila është përvoja juaj e përgjithshme me SMPK. Cilat
karakteristika janë të mira, dhe cilat jo aq të mira?
Përmbajtja - p.sh. rëndësia, dobia, etj;
Procesi dhe procedura brenda komunës ose me MAPL?
Treguesit ekzistues: Tani do të kalojmë në secilën fushë, rezultat dhe tregues me radhë. Në
lidhje me secilin, dëshirojmë të dijmë:
1. A janë të mjaftueshme kapacitetet njerëzore dhe a janë aftësitë e tyre të
mjaftueshme për funksionim të sistemit?
2. A funksionon mirë sistemi apo ka ndonjë problem me të?
3. Nëse ka probleme, cilat janë ato? A ka problem me definicionin e treguesit,
mbledhjen ose verifikimin e të dhënave, sa është i rëndësishëm për sistemin, etj?
4. A duhen të vazhdojnë të maten treguesit që masin përmbushjene obligimeve
ligjore?
5. A mund të zgjidhen këto probleme dhe nëse po si? Apo duhet të fshihet treguesi?
6. A është ky një tregues që raporton për performancën që ju si komunë keni kontroll?
7. A është ky tregues i drejtë për të krahasuar performancën tuaj me komunat e tjera?
Dhe nëse jo me të gjitha komunat, mbase me komuna të ngjashme me tuajat?
8. Treguesit e rinj: A ka fusha, rezultate ose tregues shtesë që mund ose duhet të
shtohen në SMPK? Nëse po, cilat prej tyre, dhe pse do t'i përfshini ato?

Shënim: Intervista të karakterit të ngjajshëm do të organizohen edhe me ministritë e linjës
të cilat momentalisht kanë tregues në SMPK, mirëpo vëmendje duhet t’i kushtohet vetëm
fushave për të cilat ata mbajnë përgjegjësi.
Edhe për orgaizatat e shoqërisë civile fokusi duhet të jetë vetëm për fushën e cila është në
domenin e tyre si dhe për sistemin në përgjithësi.
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Shtojca 3: Analiza e treguesve pas rekomandimeve të mledhura
Pas mbledhjes së të dhënave, të gjitha janë vendosur në një tabelë dhe për secilin tregues,
rezultat dhe fushë është dhënë rekomandimi në bazë të gjetjeve nga intervista, shih
shembullin e mëposhtëm.
Treguesi
11.2.2 % e
faturimit të
ujit të
konsumuar

Komentet e
komunave
Ne si komunë
nuk kemi kontroll
ndaj faturimit të
ujit të konsumuar.
Prandaj ne
mendojmë që nuk
është në rregull të
krahasohemi për
diçka që ne nuk
ushtrojmë
kontroll të plotë.

Komentet nga
palët e tjera
Ky tregues
është mjaftë i
rëndësishëm
dhe duhet të
matet. Është
përgjegjësi e
komunave të
sigurojnë ujin e
pijshëm.

Veprimi i
sugjeruar
Të largohet ky
tregues nga
Sistemi për
Menaxhim të
Performancës

Konkluzioni
Përkundër që
komunat kanë të
drejtë kur thonë që
nuk kanë kontroll
direkt, ne mendojmë
se ky tregues është
mjaftë i rëndësishëm
të mbetet mirëpo
mund ekziston
mundësia që si i tillë
të mos përdoret për
matje të
performancës apo
ndarje të granteve.

Parimet për tregues të mirë
Treguesit duhet të marrin parasysh disa nga parimet për tregues; të përshtatshëm në
ofrimin e shërbimeve.
✓ Krahasueshmëria -Të përshtatshëm për krahasim të ndërmjet komunave
✓ Kompetenca dhe kapaciteti -Reflektojnë kompetencat dhe kapacitetet e
komunave
✓ Kontrolli - Matja e performancës që është nën kontrollin direkt (ose
indirekt) të Komunave
✓ Verifikueshmëria – Tregues të verifikueshëm, prandaj treguesit duhet të
formulohen shumë saktësisht dhe të mos jetë subjekt i manipulimit
✓ Çartësia – Treguesit duhet të jenë qartë të formuluar, lehtë të kuptueshëm
dhe që ketë konsensus nga të gjitha palët kryesore të interesit.
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Shtojca 4: Mekanizmat e verifikimit të të dhënave
Niveli
lokal

Opsionet
Avantazhet
Koordinatorët e SMP- Sigurojnë që manuali i
së
SMP-së dhe dokumentet e
tjera të ndiqen në mënyrë të
saktë gjatë raportimit

Auditori i Brendshëm

I
udhëzojnë
zyrtarët
raportues dhe rrjedhimisht
përmirësojnë saktësinë e të
dhënave
Siguron që procesi i
raportimit të ndiqet sipas
rregullave dhe procedurave
të përcaktuara në nivelin
komunal

Ka
kompetencën
dhe
autoritetin që t'i verifikojë
të dhënat dhe procesin e
raportimit

Kryetari i Komunës

Niveli
Departamenti
qendror Performancë
Transparencë
Komunale

Siguron që mekanizmat e
kontrollit të brendshëm
ekzistojnë
dhe
funksionojnë

Disavantazhet
Koordinimi i SMPK
është detyrë shtesë dhe
koordinatorët nuk mund
ta verifikojnë saktësinë e
të dhënave kundrejt
dokumentacionit
të
paraqitur

Plani vjetor i punës i ABsë
përcaktohet
në
bashkëpunim
me
Kryetarin e Komunës
dhe
nuk
është
e
detyrueshme që plani të
përfshijë
çdo
vit
auditimin e të dhënave të
SMP-së/procesit
të
raportimit.
Ka mundësi që ky do të
jetë një auditim ex-post
që mund të përdoret për
ta përmirësuar procesin
në të ardhmen por jo
edhe të dhënat tashmë të
raportuara
Ka interes që ta shfaqë
performancën e mirë të
komunës dhe mund të
ndikojë në raportimin
dhe saktësinë e të
dhënave

Ka kompetencën që të
kërkojë
sqarime/dokumentacion për
të dhënat e raportuara
për Ka mandat që ta bëjë Ka
kapacitete
të
dhe verifikimin e të dhënave kufizuara të burimeve
(Rregullorja për SMP-në)
njerëzore për ta kryer
verifikimin e të dhënave
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(gjatë raportimit të të
dhënave dhe më pas) për
të gjitha komunat
Mund
ta
përmirësojë Verifikimi i të dhënave
raportimin e të dhënave në
terren
(ex-post)
gjatë procesit
kërkon
kohë
nëse
rezultatet
duhet
të
pasqyrohen në raportin e
SMP-së
Ka qasje në të gjitha të
dhënat për të gjitha
komunat por edhe në
trendet, gjë që mundëson
kryerjen e krahasimeve të
ndryshme
Mund t'i verifikojë përmes
metodës së trekëndëshit
(triangulate) të dhënat e
paraqitura me raporte të
tjera nga MAPL-ja madje
edhe nga ministritë e tjera
të linjës
Ka qasje në dokumentacion
për të gjitha të dhënat e
paraqitura
Auditori i Brendshëm i Është i autorizuar që t'i Verifikimi i të dhënave
MAPL-së
auditojë proceset e MAPL- në
terren
(ex-post)
së, përfshirë këtu edhe kërkon
kohë
nëse
SMP-në. Mund të ndihmojë rezultatet
duhet
të
në zbutjen e rreziqeve në pasqyrohen në raportin e
verifikimin e të dhënave
SMP-së
Mund
të
përmirësojë Mund
të
mos
procesin e verifikimit të të konsiderohet si auditim i
dhënave brenda MAPL-së
brendshëm vjetor
Mund t'i verifikojë përmes
metodës së trekëndëshit
(triangulate) informatat nga
departamentet e ndryshme
të MAPL-së për të siguruar
informata konsistente për
ministrinë
Zyra Kombëtare e Ka autoritetin që t'i Verifikimi i të dhënave
Auditimit
auditojë dhe t'i verifikojë në
terren
(ex-post)
përmes
metodës
së kërkon
kohë
nëse
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Të
Rishikimi kolegjial
jashtëm

trekëndëshit (triangulate)
informatat nga palët e
ndryshme (d.m.th. komuna,
ministria)
Mund
ta
përmirësojë
procesin e verifikimit të të
dhënave në çdo fazë
Shkëmbim i njohurive dhe
mësim nga njëri-tjetri

Ka kosto shumë të ulët
Kompania/konsulentët Verifikimi i pavarur
e
kontraktuar
për Ndihmon në përmirësimin
verifikimin
e
të e procesit të verifikimit të
dhënave
të dhënave
Rrit besimin ndaj të
dhënave

Shoqëria civile

rezultatet
duhet
të
pasqyrohen në raportin e
SMP-së
Nuk është auditim
jashtëm vjetor

i

Mund të bëhet politik
(veçanërisht nëse bëhet
ex-post: pasi të paraqiten
të dhënat)
Konkurrencë
Ka kosto
Prokurimi
i
një
kompanie/konsulenti
mund të marrë kohë
Ushtrimi i verifikimit të
të dhënave mund të
zgjasë më shumë deri sa
të kuptohet ky lloj
"biznesi"
Duhet të kontraktohet
Ka kosto

Verifikimi i pavarur
Ndihmon në përmirësimin
e procesit të verifikimit të
të dhënave
Rrit besimin ndaj të Mund të mos i kuptojë
dhënave
plotësisht treguesit matjet
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